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ABSTRAKTI

Në këtë temë të diplomës do të trajtohet: Mungesa e hoteleve malore në zonat turistike që
tani më janë të frekuentuara nga shumë vizitorë.
Mungesa e hoteleve malore në shumë lokacione të Kosovës është edhe pasoj e mos një
zhvillimi te qëndrueshëm turistk në vendit tonë.
Për të realizuar këtë punim janë perdorur dy metodologji studimi:
•

Secondary research (Kërkim dytësor) - i cili është përdorur për të studiuar konceptet teorike
të problemeve dhe zgjidhjeve të vend pushimeve, relaksimit dhe ruajtjes se ambienit. Gjatë
këtij studimi janë perdorur të dhënat që janë mbledhur nga hulumtime, shembuj, kërkime,
analiza të eksperteve të fushes përkatëse, si dhe publikime e artikuj shkencor.

•

Primary research (Kerkimi primar) - i cili është bazuar nga të dhënat dhe informacionet në
terren. Resurset mjaft të mëdha natyrore që ka Kosova. Burimi i këtij informacioni është
vëzhgimi nga afër i nevojave të vizitorëve apo edhe suitat turistike , dhe bashkëpunimi i
afërt me banoret për arritjen e zgjidhjes të një projekti të qëndrueshëm i cili do të gjenerojë
të ardhura dhe jetë kualitative.
Përmes dizajnit të hotelit malor duke ruajtur edhe gjithë hapsirën gjelbëruese për rreth
Liqenit të Batllavës, është arritur edhe deri te rritja e zhillimit të turistizmit malor rreth
Liqenit të Batllavës, ku pa tjeter do të ndikoj në rritjen e zhvilllimit ekonomik, mirëqenies
sociale,jetës më të mire të banorëve për rreth liqeni edhe te rrethines .
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ABSTRACT

In this subject the diploma will be treated: Lack of mountain hotels in tourist areas that are
now frequented by many visitors.The lack of mountain hotels in many locations in Kosovo
is also a consequence of not a sustainable tourist development in our country.
To accomplish this work, two study methodologies have been used:
• Secondary research - which is used to study theoretical concepts of problem areas and vacation location, relaxation and environment conservation solutions.
During this study were used data collected from research, examples, research, analysis of
relevant field experts, and publications and scientific articles.
• Primary research - which is based on data and information on the ground. The great natural
resources that Kosovo has. The source of this information is the close observation of visitors'
needs or tourist suites, and close co-operation with residents to achieve a sustainable project
that will generate income and quality living.
Through the design of the mountain hotel while preserving the entire green space around
Batllava Lake, it has also been achieved to increase the development of mountain tourism
around the Batllava Lake, where it will without further influence on the growth of economic
development, social welfare, good for the inhabitants around the lake and the surrounding
area.
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METODOLOGJIA

Për të realizuar këtë punim është përdorur kjo metodoologji studimi:

➢ Primary research (kërkimi primar)- I cili është bazuar në të dhënat dhe informacionin në
teren. Burimi i këtij informacioni është vëzhgimi nga afër i terenit për projektim, vëzhgimin
e vizitorëve nëpër stinët e viti, nr dhe kategorit e vizitorëve për skaj Liqenit të Batllaves
➢ Secondary research (këkim dytësor) – I cili është përdor për të studiuar koncepte teorike të
shëbimeve bazë të hoteleve dhe performance e tyre, për të kuptuar më mirë mënyrën se si
funksion strukturat hotelerike. Për këtë janë përdorur artikuj të shumë studimor.
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1. HYRJE
Një hotel është një ofrues i shërbimeve komerciale, ku dikush mund të qëndrojë gjatë
ditës,natës ose të gjejë strehim ( hospitalis latine = mikpritës).Pothuajse çdo hotel ka dhoma
të vetme dhe të dyfishtë. Ndonjëherë një shtrat i tretë mund të sigurohet. Një dhomë ofrohet
pothuajse gjithmonë me:
banjo me dush dhe WC
telefon (për thirrjet që duhen paguar)
televizor
internet
i sigurt për pronën e vlefshme
mini bar (një frigorifer me pije - natyrisht duhet të paguhet për përdorim)
(burimi://af.wikipedia.org/wiki/Hotel last research 20.01.2018)
Hoteli është ndërmarrje e cila ofron banim, zakonisht në një periudhë të shkurtë kohore.
Kushtet e akomodimit bazë, të cilat një hotel duhej që t'i plotësonte në kohët e kaluara
(posedimi i vetëm një dhome, një krevati, një dollapi për rroba, një tavoline të vogël dhe
një lavaman) janë zëvendësuar dukshëm me dhoma me instalime moderne, duke përfshirë banjo në dhoma të gjumit dhe kondicionerë të ajrit. Gjërat tjera që zakonisht gjinden
nëpër hotele janë telefoni, ora me alarm, televizori, qasja në internet; furnizimi me ushqime
të lehta dhe pije mund të bëhet në mini-bar, dhe në aparate për pije të ngrohta. Hotelet më të
mëdha mund të posedojnë restorante, bazene, çerdhe, dhoma për konferenca dhe shërbime të
tjera sociale.
Fjala hotel vjen nga fjala frënge hôtel (hôte do të thotë mikpritës apo bujtinar), fjalë e cila
përdorej më shumë për shtëpi të verzionit francez që pranonin shumë shpesh vizitorë se sa
për vende që ofronin akomodim..(burimi //sq.wikipedia.org/wiki/Hoteli last research
20.01.2018)
Pra nga hulumtimet tona kemi të bëjm me ndërtesat që janë përdor për shëbime të ndryshme
për musafirët apo udhëtarët.
Hoteli si ndërtes shërbyese merr një nocion shumë heret për të qen sa më afër klientëve për
shërbime të ndyshme të klientëve në vartësi nga nevojat e tyre.Vetë zhvillimi i jetës së
njeriut edhe të kushteve jetësore, ku rritet nevoja për zhvillim dhe udhëtime , pati edhe
kërkesa të vazhdueshme për kushte me të mira dhe hapsira më të mëdha të dhomave të hotelit.
12

2. HISTORIKU I HOTELEVE

2.1 Historiku i zhvillimit ndërtesave hotelierike
Nga kohët e lashta në kohët moderne
Në fillim, kishte një zjarr në vatër, një vakt i ngrohtë dhe një çati mbi kokën e dikujt. Kështu
fillon historia e industrisë së hotelit . Njerëzit kanë siguruar mikpritje për udhëtarët e
lodhur që kur paraardhësit tanë banonin në tokë rreth 100,000 deri 200,000 vjet më parë.
Disa vjet poshtë vijës, në kohën e antikitetit, Spas dhe bathhouses shpesh siguruar objektet
gjumi dhe ishin tërheqjet popullore për ata që kërkojnë pushim dhe relaksim.
Në kohët mesjetare, më së shumti ishin klaustrat dhe babilonasit që u ofronin udhëtarëve
strehim. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe u hapën bujtina dhe bujtina gjithnjë e më shumë në
rrugët tregtare të njohura për të siguruar ushqim dhe vendbanim për tregtarët udhëtues dhe
Këto nuk ishin hotele siç i njohim sot. Zinxhirët e hoteleve si "Ritz" erdhën vetëm qindra
vjet më vonë dhe ishin një manifestim i prosperitetit në rritje të zhvillimit të vendeve industriale.
Industria hoteliere, e cila gjithmonë përpiqet të përmbushë nevojat dhe kërkesat e shoqërisë
në ndryshim, ndërkohë u zhvillua në një degë shumë komplekse të ekonomisë. Sot, industria
hoteliere përfshin të gjitha kategoritë e objekteve nga bujtinat e lira në hotele luksoze me 5
yje. Strategjitë e menaxhimit të hoteleve u është dashur të përshtaten me këto zhvillime dhe
mund të thuhet se këto strategji kanë hyrë edhe në sferën e shkencës. Kërkesa për dhe
zgjedhja e lëndëve që mund të studiohen si menaxhimi i hotelerisë ose mikpritjes tregojnë
akademinë në rritje të industrisë hotelie
Nga shpella në rrokaqiejt
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Foto 1. Foto paraqet se qysh në koht e lashta edhe shpellat janë përdor për strehim të
përkohshëm te udhëtareve ( burimi://www.customer-alliance.com/en/articles/hotel-industry
,last research 25.11.2017)
•

Të shpella Lascaux që janë pjesë e Trashëgimisë Kulturore Botërore të UNESKO konsiderohen të jenë streha e parë, ku edhe një background artistik kulturor, si dhe akomodimin e
njerëzve të një fisi të ndryshme mund të provohet. Datimi i saktë i shpellave është i diskutueshëm, por thuhet se janë aq të vjetër sa 38,000 deri në 15,000 pes.

•

Ajo merr pak më shumë konkrete në Pompein klasike; prova e fortë e një Lupanari , një
bordello që daton në vitin 69 pes u gjet. Ky bordello konsiderohet të jetë i pari provë e
provuar e mikpritjes që gjithashtu akuzohet për banim.

•

Shtëpitë e para të vërteta mund të gjurmohen në fillim të shekullit të tetë në Japoni. Nishiyama Onsen dhe Hoshi Ryokan janë hotele të parë në historinë njerëzore: 47 breza më vonë, krijimi i fundit është ende në pronësi nga familja origjinale.

•

U deshën një mijëvjeçar tjetër për krijimin e parë që e quajti veten një hotel. Hotel Grandhapi dyert e saj në Londër më 25 janar 1774.

•

Sot, vetëm 250 vjet më vonë, ka të panumërt (sipas vlerësimeve, mbi 500,000) hotele dhe
objekte gastronomike në mbarë botën.

•

Sipas Librit të Rekordeve të Guinness, hoteli më i madh në botë me 7351 dhoma
është Hotel i Parë Botërore në Pahang, Malajzi.

•
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Foto 2. Hoteli i Parë Botërore në Malajzi është më i madhi në botë me gjithësej 7,351dhoma
(burimi/www.express.co.uk, last research 20.11.2017)
•

Ritz-Carlton në Hong Kong ka dallimin e të qënit hotel më të lartë në botë. Hoteli

është i vendosur në 102 të 118 katit të Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë dhe shtrihet në
një lartësi prej 484 metra.
•

Mbajtësi i rekordeve për hotelin më të shtrenjtë për t'u shitur është Waldorf Asto-

ria New York në Manhattan. Ajo u shit në grupin e sigurimeve kineze Anbang për 1,95 miliardë dollarë amerikanë në vitin 2014.(burimi://www.customeralliance.com/en/articles/hotel-industry/ last research 05.10.2017)
Historia e hoteleve është e lidhur ngushtë me atë të qytetërimeve. Ose më mirë, kjo është një
pjesë e asaj historie. Objektet që ofrojnë mikpritës të mysafirëve kanë qenë në provë që nga
kohët e hershme biblike. Grekët zhvilluan banjot termale në fshatra të dizajnuara për pushim
dhe çlodhje. Më vonë, romakët ndërtuan pallate për të siguruar strehim për udhëtarët në
biznesin e qeverisë. Romakët ishin të parët që zhvilluan banja termale në Angli, Zvicër dhe
Lindjen e Mesme. Më vonë, u shfaqën caravanserais, duke siguruar një vend pushimi për
karvanët përgjatë rrugëve të Lindjes së Mesme. Në mesjetë, manastiret dhe birësimet ishin
institucionet e para që ofronin strehim të udhëtarëve në baza të rregullta. Urdhrat fetare krijuan bujtina, spitale dhe spitale për t'u kujdesur për ata që ishin në lëvizje.
Nga antikiteti në mesjetë - Historia e hoteleve është e lidhur ngushtë me atë të qytetërimeve. Ose më mirë, kjo është një pjesë e asaj historie. Objektet që ofrojnë mikpritës të
mysafirëve kanë qenë në provë që nga kohët e hershme biblike. Grekët zhvilluan banjot termale në fshatra të dizajnuara për pushim dhe çlodhje. Më vonë, romakët ndërtuan pallate për
të siguruar strehim për udhëtarët në biznesin e qeverisë. Romakët ishin të parët që zhvilluan
banja termale në Angli, Zvicër dhe Lindjen e Mesme.
Më vonë, u shfaqën caravanserais, duke siguruar një vend pushimi për karvanët përgjatë rrugëve të Lindjes së Mesme. Në mesjetë, manastiret dhe birësimet ishin institucionet e para që
ofronin strehim të udhëtarëve në baza të rregullta. Urdhrat fetare krijuan bujtina, spitale dhe
spitale për t'u kujdesur për ata që ishin në lëvizje.
Fshatrat shumëzoheshin, por ende nuk kishin ngrënë. Pozicionet e stacioneve u krijuan për
transportet qeveritare dhe si ndalesa të tjera. Ata siguronin strehim dhe lejohej që kuajt të
ndryshoheshin më lehtë. Qëndrime të shumta pastaj u ngritën për pelegrinët dhe kryqtarët në
rrugën e tyre për në Tokën e Shenjtë.
15

Udhëtimi më pas u bë më i rrezikshëm. Në të njëjtën kohë, hotelet u shfaqën gradualisht në
pjesën më të madhe të Evropës. Disa prej tyre kanë mbetur të famshëm, për shembull, Auberge des Trois Rois në Basel, që daton nga Mesjeta.
Rreth 1200, postimet e stacioneve për udhëtarët dhe stacionet për korrierët u krijuan në Kinë
dhe Mongoli.
Në Evropë, ose më saktë në Belgjikë, "Auberge Cour Saint Georges" u hap në Gant, ndërsa
Angel Inn u ndërtua në Grantham në Lincolnshire, Angli.
Në Francë, në fillim të shekullit të pesëmbëdhjetë, ligji kërkoi që hotelet të mbanin një
regjistër. Ligji anglez gjithashtu paraqiti rregulla për bujtina në atë kohë. Në të njëjtën kohë,
në Carlsbad dhe Marienbad janë zhvilluar rreth 1500 terme termale.
Gjatë kësaj epoke, më shumë se 600 bujtina u regjistruan në Angli. Arkitektura e tyre shpesh
përbëhej nga një gjykatë e shtruar e brendshme me qasje përmes një portiku të
harkuar. Dhomat e gjumit ndodheshin në të dy anët e oborrit, kuzhinën dhe dhomat publike
në pjesën e përparme, si dhe stallat dhe depot në pjesën e prapme. Librat e parë udhëzues për
udhëtarët u botuan në Francë gjatë kësaj periudhe.
Një industri embrionale hoteliere filloi të zhvillohej në Evropë. Shenjat dalluese u varën
jashtë institucioneve të njohura për kuzhinën e tyre të rafinuar. Në fund të viteve 1600, trajneri i parë në stadiumin pas një orari të rregullt filloi të operonte në Angli. Gjysmë shekulli
më vonë, në Amerikë filluan të shfaqen klube të ngjashme me klubet e zotërinjve anglez dhe
llagat masonike.
Në Paris, në kohën e Louis XIV, Vendi Vendôme ofroi shembullin e parë të një kompleksi
arkitektonik me përdorim të shumëfishtë, ku fasadat klasike vendosën butiqe, zyra, apartamente dhe gjithashtu hotele.
2.2 Në shekullin e XX, ishte shekulli i zhvillimit të industris hotelerike
Revolucioni industrial, i cili filloi në vitet 1760, lehtësoi ndërtimin e hoteleve kudo, në
Evropën kontinentale, në Angli dhe në Amerikë.Në Nju Jork para së gjithash, dhe pastaj në
Kopenhagë, hotelet u krijuan në qendrat e qytetit.Në fillim të viteve 1800, Hotel Royal u
ndërtua në Londër. Vendpushimet pushimore filluan të lulëzojnë përgjatë rivierave franceze
dhe italiane.Në Japoni, shtëpitë e kuzhinës Ryokan u ngritën. Në Indi, bungalot Dak të
drejtuar nga qeveria siguruan strehim të besueshëm për udhëtarët. Shtëpia Tremont në Bos16

ton ishte hoteli i parë luksoz në një qendër të qytetit. Ajo ofroi brenda tualete, flokët në dyert
dhe një menu "à la carte".Hotel Holt në Nju Jork ishte i pari që ofron mysafirët e tij me një
ashensor për bagazhin e tyre.
Në 1822, në Venecia, njëfarë Giuseppe Dal Niel transformoi një pallat të vjetër në një hotel
dhe i dha emrin e tij, "Le Danieli". Ndërsa trenat filluan të zëvendësonin transportin e
kuajve, hotelet e autostradave për trajnerët e skenës filluan të binin.Gjatë kësaj periudhe u
themelua Hotel Shepheards në Kajro, rezultat i një transformimi të plotë të një haremi antik
të qytetit.
L'Hôtel des Bergues është ndërtuar në pranverën e vitit 1834 në bregun e liqenit të
Gjenevës. Një nga themeluesit e saj, Guillaume Henri Dufour, u bë një gjeneral i njohur
zviceran. Në 1840, hotel des Trois Couronnes u themelua në Vevey në Zvicër dhe Baur au
Lac në Cyrih, i rinovuar plotësisht që nga viti 1995.
Në Nju Jork, Hotel New York ishte i pari që u pajis me banjo private.
"Bayerischer Hof" u ndërtua në Mynih në 1841, e ndjekur më 1852 nga "Vier Jahreszeiten". Këto dy qendra të famshme u rinovuan tërësisht pas Luftës së Dytë Botërore.
Le Grand Hôtel Paris - Përurimi i hotelit Grand në Paris u bë më 5 maj 1862 në praninë e
Empress Eugénie. Orkestra, e drejtuar nga Jacques Offenbach, luajti Traviata. Kjo ndërtesë
është projektuar nga arkitekti Alfred Armand, për të "treguar elitën e udhëtarëve nga e gjithë
bota progresin e bërë nën Perandorinë e Dytë nga shkencat, artet dhe industria".Fasadat e
jashtme me dyert e larta të harkuara dhe dritaret e tyre Louis XIV ishin në stilin e kërkuar
për rrethinën e Opéra. Emrat më të mëdhenj në pikturë dhe zbukurim morën pjesë në
përfundimin e këtij hoteli, madhështor në Evropë në përmasat e tij, luksin dhe instalimet. Hekuri i parë hidraulik u instalua në këtë hotel. "Ndriçimi është furnizuar nga 4000
ndriques me gaz, ngrohje nga 18 soba dhe 354 shfrytzon edhe ajrit të nxehtë.Në 1890, i
gjithë hoteli ishte i pajisur me ndriçim elektrik.
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Foto 3. Hotel në Paris ndëritmi I viti 1862 (burimi// www.johnnyjet.com, last research10.10.2017)
Për shkak të instalimit të ngrohjes qendrore të avullit në vitin 1901, koshat e drurit nuk u
shitën më në dysheme. Disa vjet më vonë hoteli u rinovua. Rinovimet e mëtejshme u zhvilluan në vitet 1970 dhe 1985.Në vitin 1982, ai u bë anëtar i zinxhirit Interkontinental.Që nga
viti 1992 hoteli ka qenë i pajisur me një Sistem Qendror të Menaxhimit të Ndërtimit.Në qershor të vitit 2003, Le Grand Hôtel Paris i ka rihapur dyert e saj pas një renovimi prej
tetëmbëdhjetë muajsh me shumë milion dollarë.
Hotel Fifth Avenue në New York City ishte i pari në atë periudhë për të ofruar ashensorë për
mysafirët e saj. 1869 pa inaugurimin, pranë Kajros, të Shtëpisë së Mena, një oazë të qetë dhe
luksoze, në këmbët e piramidave të famshme të Keopsit, Chefrenit dhe Mikerinos.
Në 1870, Hotel Palmer House në Çikago ishte hotel madhështor i të gjitha hoteleve. Struktura e saj, e para e këtij lloji, ishte rezistente ndaj zjarrit.

Foto 4. Hoteli në Chicago Hotels Palmer House i ndëtruar në vitin 1870
(http://www.rouydadnews.info/history-of-hotels.html ,last research 25.01.2018)
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Në 1873, Palais de Würtemberg në Vjenë u shndërrua në një vendbanim të shkëlqyer luksoz
për figurat e epokës, l'Hôtel Impérial. Mbretërit dhe mbretëreshat u bënë vizitorë të rregullt
për atë që pa dyshim është shembulli më i mirë i arkitekturës së rafinuar të Ringstrasse në
Vjenë. Thuhet se Richard Wagner ka drejtuar prodhimet e para të "Tannhäuser" dhe "Lohengrin" atje. Dy vjet më vonë në 1875, Grand Hotel Europe hapi dyert e veta në Shën Petersburg. Ky vend prestigjioz ku Tchaikoswky e kaloi muajin e mjaltit dhe ku Shostakoviç
luajti një sonatë për Prokofiev në suitë e tij.
Në vitin 1880, hoteli Sagamore në Liqenin George në shtetin e Nju Jorkut ishte i pari që
ofronte energji elektrike në të gjitha dhomat e saj.
Shkolla e parë për hotelierët u themelua në Lausanne, Zvicër në 1890 nga J. Tschumi,
Drejtor i Beau Rivage në Lausanne dhe AR Armleder, "babai" i Richemond në Genève.
Në Monte Karlo, Hotel Hermitage hapi dyert e saj në 1896, duke u ofruar miqve të tij atmosferë të rafinuar dhe luksoze të gëzuar nga të pasurit në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Menjëherë pas kësaj, Hotel Victoria në Kansas City ofroi banjo me çdo
dhomë. Hotel Netherland në Nju Jork u bë i pari që u ofron të gjithë miqve të tij me telefonin e tyre.
Në Athinë më 1874, Stathis Lampsas, një kuzhinier me profesion, realizoi ëndrrën e tij duke
ndërtuar L'Hôtel Grande Bretagne. Athina po vuante në atë kohë nga mungesa e ujit. Thuhet
se personeli bleu ujë nga transportuesit në rrugë për të sjellë në 80 dhoma gjumi dhe ... dy
banjot. Natyrisht, ndërtimi ka pësuar disa rinovime që nga ajo kohë.
Në 1894, Grand Hotel u bë hoteli i parë italian që mburret me furnizim me energji elektrike.
Zyrtari zviceran Caspar Badrutt hapi Pallatin e famshëm të Shën Moritz në 1896. Në vitin
1898, Cezar Ritz, nga Valais në Zvicër, i cili u bë, për të cituar fraza të famshme të Mbretit
Edward VII, "mbreti i hotelierëve dhe hotelierëve të mbretërve" , hapi hotelin që mban
emrin e tij të famshëm në Place Vendôme në Paris.
2.3 Shekulli i XX: zhillimi i hovshëm i arkitektures së hoteleve
Vitet e hershme të shekullit të njëzetë ishin të pasura me hotele të reja, të cilat shpejt u bënë
prestigjioze.
Edouard Niiermans, "arkitekti i pallateve", transformoi Villa "Eugenie", rezidenca verore e
perandorit Napoleoni III dhe gruas së tij Eugenie de Montijo, në vitin 1900. Në vitin 1905
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ndërtoi Hôtel du Palais në Biarritz. Në 1913 "Négresco" e tij u hap në Nisë, në prani të shtatë
mbretërve!
Në Madrid, Mbreti Alphonse XIII ishte i shqetësuar që kryeqyteti duhet të kishte një hotel
luksoz dhe prestigjioz, dhe si rezultat, Ritz u përurua në vitin 1910. Sivilës i dha homazhe
mbretit duke hapur një ndërtesë të shkëlqyer, të ndërtuar nga arkitekti José Espiau , Alphonso XIII. Për të mos kaluar, Barcelona inauguroi Ritzin e vet në 1919. Kjo ishte e pajisur me
një luks të padëgjuar në atë kohë, banjo me ujë të nxehtë si dhe me ujë të ftohtë!
Mund të përmendim, ndër shumë hotele të tjera të ndërtuara në të njëjtën periudhë, Ritz dhe
Savoy në Londër, Pallati Beau Rivage në Lausanne, Négresco në Nice, Plaza në Nju Jork,
Metropole në Bruksel, Plaza-Athenée dhe L'Hôtel de Crillon në Paris, Taj Mahal në Bombei
dhe kështu me radhë. Ky i fundit u rinovua në vitin 1972 nga zinxhiri Inter-Continental.
Nëntëdhjetë e njëzetat e begatë panë një bum të vërtetë në industrinë e hotelit. Hotelet e
shumta u krijuan në këtë dekadë. Në vitin 1923 arkitektët Marchisio dhe Prost ndërtuan një
hotel në disa kopshte të mrekullueshme në zemër të Marrakechit në Marok dhe për dekada u
konsiderua si hoteli më i bukur në botë: La Mamounia. Winston Churchill ndihmoi në krijimin e reputacionit të tij duke u bërë një mysafir i shpeshtë.
Hotelet u ndërtuan jo vetëm në qytete, por edhe në male. Vendpushimet e para të skive në
Zvicër (Saint-Moritz, Gstaad, Montana, etj.) Mirëpritën turistët (shpesh ato angleze) në disa
qendra shumë të rehatshme.
Depresioni në mbarë botën që pasoi në vitin 1929 nuk e pengoi ndërtimin e famshme Waldorf Astoria në Nju Jork. Ky ishte ndërtesa më e madhe e hoteleve të atyre kohërave të
trazuara.
Pas luftës, pesëdhjetat panë bumin e dytë në industrinë e hotelit. Club Méditerranée (G. Trigano) krijoi konceptin tashmë të famshëm, por pastaj revolucionar të fshatit të klubit. Këto
vite ishin gjithashtu të dukshme për ndërtimin e hoteleve të para të kazinosë. Kjo ishte edhe
koha kur kompanitë ajrore filluan të zhvillonin hotele të tyre.
Në vitet gjashtëdhjetë, vendpushimet e reja turistike lulëzuan rreth Mesdheut. Nga Spanja në
Greqi dhe nga Balearics në Jugosllavi, hotele të shumta të qytetit dhe plazhit u hapën dyert
vizitorëve të verës të uritur për relaksim dhe një dozë të mirë të diellit. Portugalia dhe vendet
skandinave shpejt ndoqën udhëheqjen e tyre.
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Hotele për njerëzit e biznesit1970 panë fillimin e ndërtimit të hoteleve për njerëzit e
biznesit. Kjo lëvizje u mbështet nga disa faktorë. Para së gjithash, ka pasur vullnetin e kompanive ajrore që të zgjerojnë përpjekjet e tyre në fushën e hoteleve.
Pastaj pati një prosperitet të papritur, për shkak të arit të zi, të vendeve të Lindjes së Mesme
që tërhoqën njerëz nga e gjithë bota. Kjo krijoi një prirje të rëndësishme të udhëtimit të
biznesit - pa u kufizuar vetëm në këtë rajon - gjë që inicioi zhvillimin e hoteleve të
dizajnuara kryesisht për njerëzit e biznesit në qytete të Mesdheut si Dubai, Abu Dhabi, Riyadh dhe Jeddah, për të përmendur vetëm më të rëndësishmit.
Zinxhirët e hoteleve, të vëmendshëm ndaj dëshirave të klientëve të tyre, filluan të ofrojnë një
gamë gjithnjë e më të ndryshme shërbimesh. Dhomat e tyre u bënë më të gjera dhe kuzhina
më e rafinuar.
Gradualisht, gjithashtu, hotele të ndryshme të klasit të parë (mes tyre ish pallatet dhe hotelet
e qendrës së qytetit) të cilat kishin rënë në gjendje të keqe filluan programet e rinovimit
sistematik.
Fundi i viteve shtatëdhjeta, kur Kina i hapi dyert turistëve të huaj, gjithashtu pa kongreset e
para të ekspertëve të hoteleve ndërkombëtare.
Evuluimi i tretë në industrinë hoteliere filloi në vitin 1980, i shënuar nga marketingu më
kreativ dhe zhvillimi i hoteleve gjithnjë e më shumë të përshtatura për një lloj të veçantë të
klientelës.
Ky trend nxiti ndërtimin e hoteleve pranë aeroporteve, hoteleve për konferenca, hotelet
shëndetësore, hotelet e pushimeve të skive, fshatrat e pushimeve dhe hotelet e
marinës. Sistemet e para të Menaxhimit të Pronës (Fidelio, Hogatex, etj.) Shfaqen në tregun
e mikpritjes.
Në Stamboll në vitin 1984, filloi puna për rinovimin dhe transformimin në një hotel të rezidencës prestigjioze të sulltanëve, Pallatit Ciragan në Stamboll. Hoteli që rezulton është jo
më pak prestigjoz se sa Pallati Ciragan ishte. Menaxhuar nga zinxhiri Kempinski, ai hapi
322 dhoma të veta për mysafirët në vitin 1991.
Sistemet e para administrative të menaxhimit të hoteleve, duke ofruar hotele më të mëdha
nga burimet njerëzore, u shfaqën në treg. Industria hoteliere po bëhej gjithnjë e më
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konkurruese. Udhëtarët e biznesit dhe njerëzit në pension u bënë klientë të rëndësishëm të
synuar.
Edhe në vitet e tetëdhjeta, Lindja e Largët filloi të përgatitej për të mirëpritur njerëzit e
biznesit dhe turistët të cilët filluan të zbulonin vendet e diellit në rritje, si Kina, Koreja e
Jugut, Tailanda dhe Japonia. Zinxhirët ndërkombëtarë (amerikan për pjesën më të madhe)
përgatitën plane zgjerimi për Europën, Lindjen e Mesme dhe Lindjen e Largët, të cilat
kryesisht kanë për qëllim pjesëmarrësit e kongresit dhe njerëzit e biznesit.
2.4 Fundi i shekullit XX, teknologjia fillon të bëjë një ndikim më të madhë në zhvillimin e industris hotelerike
Vitet e nëntëdhjetat e hershme u karakterizuan nga një recesion në biznesin e hotelit, pa dyshim të shkaktuar nga reduktimet në buxhetet e udhëtimit të shumëkombësheve dhe në
krizën në rritje në Gjirin Persik.
Lufta e Gjirit i ndihmoi të krijonte pasiguri të madhe për individët dhe biznesin. 1991 është
konsideruar si viti i zi i tregtisë së hotelit. Ai detyroi hotelierët të bëheshin më krijues në
gjetjen e mënyrave për tërheqjen e mysafirëve (programe të posaçme, oferta për "udhëtarët e
shpeshtë", sisteme të rezervimit me performancë të lartë) dhe rrjedhimisht dalin nga kriza
me dëmtim minimal.
Për herë të parë, ruajtja e mjedisit dhe e energjisë ka luajtur një rol të rëndësishëm në aktivitetet e marketingut të zinxhirëve të shumtë (falë pjesërisht lëvizjes së gjelbër) dhe madje
ka ndihmuar në fitimin e besnikërisë së klientëve të shumtë duke ruajtur asetet në të njëjtën
kohë.
Sistemet e rezervimit u bënë më efikas dhe ofruan hotelier një dimension të ri në krijimin e
besnikërisë së klientit, bazës së të dhënave. Të dhënat e historisë individuale të secilit mysafir kanë ndihmuar në krijimin e programeve të individualizuara të marketingut dhe kanë
mundësuar hotelet që të kënaqin nevojat personale të një mysafiri që nga momenti i mbërritjes së tij.
Hotel Adlon Berlin është një rilindje e legjendës. Që nga hapja e saj në vitin 1907, derisa u
shkatërrua në vitin 1945, ishte një simbol i Berlinit, një strehë luksoze për mbretërorët,
krerët e qeverisë, skenën dhe yjet e ekranit, dhe të mëdhenjtë e letërsisë dhe shkencës. Tani,
ajo është rindërtuar (1997) në faqen e saj origjinale, këndi i Unter den Linden dhe Pariser
Platz, përballë Porta e Brandenburgut. Jashtë, kjo është një kopje virtuale e
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origjinalit; brenda saj është dëshmi për atë që operatorët e hoteleve të zgjuar (në këtë rast
grupi i Kempinski) mund të arrijnë me një investim prej 260 milionë dollarë. 337 dhoma dhe
suita të hotelit janë luksin më luksoz. Brendshme, të dizajnuara nga Ezra Attia e Anglisë dhe
Lars Malmquist nga Suedia, verbojnë me mermer, gur ranor, gotë me njolla, fletë ari, stukopë, veshje me dru qershie dhe draperie damash.
Që nga viti 1992, zinxhirët më të rëndësishëm ndërkombëtarë kanë luftuar me njëri-tjetrin në
bëmat më të mëdha imagjinative që lidhen me procesin jetësor të rinovimit të objekteve të
tyre në të gjithë botën. Teknologjia ka filluar të marrë vendin e saj të ligjshëm në administratën e hoteleve (thjeshtimi i check-in dhe check- procedurat e rezervimit, menaxhimi i
marketingut etj.). Në vitin 1995, sistemi i parë i menaxhimit të dhomave të hoteleve është
nisur në nivel evropian. Është e lidhur me sistemet më të njohura të menaxhimit të pronave
për ta bërë tavolinën e pritjes më efikase dhe pranë të ftuarve.
Në Forumet Ndërkombëtare të Teknologjisë, folësit njëzëri, nënvizuan ndikimin e
teknologjisë në dhomat e hoteleve.
Zinxhirët e hotelit kanë kërkuar aleanca dhe disa prej tyre. Për shembull: Holyday Inn, Intercontinental, dhe Crown Plaza janë bashkuar për të formuar Gjashtë kontinente hotele Zinxhiri; Marriot absorboi Rilindjen dhe Ramada International; Sol Melia hapi një linjë të re të
hoteleve Boutique, Accor nënshkroi disa ndërmarrje të përbashkëta në Lindje dhe në Lindjen
e Largët, etj) Forte fituar Meridien për të përforcuar pozitën e saj globale. Starwoods (Sheraton) absorboi zinxhirin italian Ciga dhe Westin.
Zonat kryesore të zgjerimit për industrinë hoteliere në vitin 1994 mbetën Azia (veçanërisht
Kina dhe India), Lindja e Mesme (mbi të gjitha, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti)
dhe Amerika Latine.
Në Evropë, ndërmarrjet hoteliere në vendet lindore (Rusi, Kroaci, Sllovaki etj.) Vendosën të
rinovojnë pallatet e rrënuara të ndërtuara në fillim të shekullit. Të gjitha kryeqytetet evropiane filluan të investojnë në përgatitjet për ngjarjen më të madhe të kësaj periudhe fin de siècle, domethënë festimin e hyrjes sonë në mijëvjeçarin e tretë.
Hoteli 3 yje Mijëvjeçarit që gëzon nivelin më të lartë të sistemit të menaxhimit të dhomës
on-line ndodhet në vendin më të mirë në Opatija në bregdetin e Mesdheut. Opatija në Kroaci
korrespondon, sa i përket reputacionit, në nivelin e Shën Moritz në Zvicër.
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Kryeqytetet në të gjithë botën ishin të zënë me zhvillimin e infrastrukturës së nevojshme për
të mirëpritur miliona turistë për festimin e kësaj ngjarjeje.
Zinxhirët e hoteleve të mëdha po hartojnë plane zhvillimi në pothuajse të gjitha pjesët e
Evropës. Këto plane përfshijnë kryesisht renovimin e shumë hoteleve prestigjioze në të dy
vendet e Evropës Perëndimore dhe Lindore. Gradualisht, kryeqytetet e mëdha të Evropës janë pajisur me hotele që lëvdojnë tre, katër dhe pesë yje, duke ofruar shërbime cilësore, arkitekturë inovative, stil, bukuri dhe dizajn të brendshëm (hotelet e hoteleve të
qytetit). Hotelet e specializuara ofrojnë programe Wellness përfshirë qendrat e shëndetit dhe
bukurisë, shërbimet dhe trajtimet e personalizuara, programet anti-stres, rigjeneruese,
rigjeneruese etj.

2.5 Hotelet super luksoze
Në 1995 filloi ndërtimi në Dubai të një prej komplekseve më ambicioze dhe prestigjioze turistike në rajon, Jumeirah Beach Hotels (hotel Jumeirah Beach, Burj Al Arab, etj.).

Foto 5. Burj Al Arab, Hotel në Emeratet Arabe.(https://www.trailfinders.com/hotels/middleeast/uae/dubai,last research 25.02.2018)
Këto përfshijnë disa institucione të afta për të përmbushur nevojat e turistëve, biznesmenëve
dhe atyre që mund të përballojnë luksin e vërtetë. Biseda tani është e hoteleve me gjashtë
dhe shtatë yje, një caktim habitës që megjithatë justifikohet në mënyrë të përkryer nga luksin
e dhomave të gjumit dhe objekteve që ato ofrojnë, shërbimin e patëmetë, shkallën e lartë të
teknologjisë bashkëkohore, si dhe bukurinë e rrethinat dhe mjedisin me cilësi të lartë.
Në vitin 2004, një tjetër Emirat, Abu Dhabi, do të mirëpresë delegatët e vendeve të Këshillit
të Gjirit. në konferencën e re Palace Hotel (CPH). Kjo ndërtim superior është përcaktuar
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"për të ofruar shërbimet më të shquara me një sfidë 9 yje përkufizim" ... Ne, sigurisht, do të
raportojmë mbi të në një fazë të mëvonshme.
2.6 Teknologjia informativ, internet, modernizimi i vazhdueshën i hoteleve
Sot në vitin 2018, udhëtarët, kryesisht biznesmenë, mbajnë PC-në e tyre personale për të
bërë prezantime, komunikuar me zyrën e tyre, përmes e-mailit etj. Një mundësi që u ofrohet
sot përbëhet nga përdorimi i të ashtuquajturës "Pad", në veçanti,
•

Qasje pa kabllo dhe universal në internet ose intranet, kudo që ndodheni

•

Ekran me prekje të shkëlqyeshme me ngjyra

•

Gati për të shkruar në sekonda (në çast)

•

Liria në përzgjedhjen e standardeve të transmetimit me karta PC të ndërrueshme

•

Fleksibilitet i pakufizuar nga platforma e hapur Windows

•

Paketa gjithëpërfshirëse e softuerit të zyrës

•

Tastierë virtuale dhe njohje me shkrim dore
Sigurisht, teknologjitë e reja vazhdimisht ofrojnë shërbime të reja dhe më të rehatshme për
udhëtarin. (burimi://www.hospitalitynet.org/opinion/4017990.html,last research 25.01.2018)
2.7 Historiku i hoteleve në Kosovë
Edhe në vendin tonë është një zhvillim i vazhdueshëm i ndërtesave hotelierike si kerkes e
vazhdueshme e vizitorëve , turistëve apo edhe pushuesve të kategorive dhe nevojave të
ndryshëme të njeriut.
Si bujtina të para nëpër Kosovë paraqiten hanet ku kryesisht ishin nevoj e kohës për tregtarët
ku gjatë rrugtimeve për tregti kishin nevoj për pushim si për vete po ashtu edhe për kafshët e
tyre.
Me zhvillimin e industris rritet edhe standarti jetësor edhe në Kosovë dhe filluan edhe
ndërtimet e hoteleve si ato nëpër qytete vedet malore si dhe pran banjove termale.
Hotelet në Banjën e Pejës tani më vizitohen rregullisht nga pushuesit që kanë nevoj për ujin
termal të banjës.
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Foto 6. Hoteli në Banjon e Pejës.
https://www.google.com/search?q=banja+e+pejes&rlz=1C1GGRV_enXK751XK751&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijw_We2IjcAhXGECwKHecSBxYQ_AUICigB
&biw=1384&bih=912#imgrc=neSPSuu9jbZ1pM: /,last research 05,04,2018)
Kemi edhe resorte hotelierike malore që ferekuentohen nga shumë visitor gjatë vitit

Foto 7. Hotel në Brezovicë
.https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enXK751XK751&biw=1384&bih=863&t
bm=isch&sa=1&ei=F3MW56zF8OTmwXq3L2ACw&q=hotel+brezovic&oq=hotel+brezovic&gs_l=img.3...8527.852
7.0.9044.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.Y4KghrKS_k#imgrc=6UjGFEXWZesOYM: last research 05,04,2018)
Po ashtu në vitet e fundit jan ndërtuar edhe hotele të kategoris së pest që kan një komoditet
shumë të lart.
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Foto 8. Hotel Swiss Daimond në Prishtinë
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enXK751XK751&biw=1384&bih=863&tb
m=isch&sa=1&ei=_3MW_zTG8SZsAHV6IfoDQ&q=hotel+svis+daimond&oq=hotel+svis+daimond&gs_l=img.3...
6654.12389.0.12979.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.yF7uD6Bvzrw#imgrc=6
gI8hWa2AB6xLM: : last research 05,04,2018)
Ndëtimi i hoteleve edhe në vendin tonë sjell të ardhura në zhvillimin e ekonomis hotelierike.
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3. Analiza e lokacionit

3.1

Pozicioni i lokacionit

Lokacioni i parcellës për ndërtimin e hotelit, është përzgjedhur afër Liqenit të Batllaves ku
edhe merr epitetin e hotelit malor turistik.
Liqeni i Batllaves gjendet pran fshatit të Orllanit në komunën e Podujevës.
E gjithë rrethina e liqenit është e rrethuar me malet ku pushuesit i jep gjithë komoditetin e
një pushimi shumë të qetë e relaksues.
Për mungesën e ndërtesave në këtë lokacion, për pushim më të gjatë të pushuesve, vendosëm
të projektojm një hotel për përmbushjen e nevojave të pushuesve për nje pushim sa më
komod me të gjitha standartet e një hoteli të kategoris së caktuar.

Foto 9. Burimi(Lokacioni marr nga google earth)
3.2

Sipërfaqja e lokacionit

Për ndëtimin e Hotelit malor kemi përzgjedhur lokacionin që i plotësot të gjitha kushtet për
ndërtim të tij me të gjithë infrastrukturen e nevojshëme përcjellse.
Sipërfaqja ka gjithësej 38 850 metra katrore.
E gjithë rrethina për rreth Liqenit të Batllavës është e gjelbruar me drunj halor dhe drunj
gjeth rënse. Për këtë arsye edhe kemi zgjedh këtë lokacion që turistët të shijojn sa më shumë
ambientin e relaksimit të natyres plot gjelbrim dhe qetësi.
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Po ashtu edhe mungesa e hotele në këtë rrethin jep arsyen e për investime në projketin e hotelit malor.
3.3

Konfiguracioni i lokacionit

Konfigurimi i parcellës ka një teren me nje pjerretësi nga liqeni kështu që vet tereni na
mundëson që të kemi një pamje shumë te bukur e atraktive .

Foto 10. Pamjet e lokacionit të përzgjedhur për hotelin tonë
burini (https://kosovokosova.files.wordpress.com/2011/09/sept25batllava2.jpg,last research 25.11.2017)

3.4

Qasje dhe infrastruktura

Foto 11. Rruga skaj liqenit që lidhë lokacionin ton të hotelit dhe rrugen magjistrale Prishtinë
Podujevë.( burimi://www.wikiwand.com/,last research 25.02.2018)
Rruga ekzistuese nga magjistralja Prishtinë Podujevë, prej fshatit Lluzhan deri në Orllan ka
rreth 19,5 km.
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Kjo rrugë është një arterie kryesore për qasjen në lokacionin tonë.
Mundësia e leht e qasjen është edhe përzgjedhja e këtij lokacioni si dhe kushti kryesor për
realizimin e ndërtimit më të lehtë projektit tonë, po ashtu edhe suksesi për investime të jetë i
garantuar.
3.5

Rrethina urbane

Foto 12. Pamje e rrethinës urbane përrreth lokacionit tonë
burimi:(kosovokosova.files.wordpress.com/2011/09/25)

Foto 13. Pamje e rrethinës urbane përrreth lokacionit tonë
burimi:(kosovokosova.files.wordpress.com/2011/09/25)
Derisa kemi të bëjm me teren malor ndrëtimet janë krysisht ndëtime të ulta të përshtatura
edhe nga tereni që ka kryesishtë teren të pjerrët.
Tani në fshatin Orllan fig. 2 kemi investime të reja që nxit edhe të tjerët për zhvillimin e
ekonomis dhe turizmit në këto anë skaj liqenit të Batllavës.
Kjo na ka nxit edhe ne të projektojm një hotel të përshtatur edhe nga rrethina urbane , për
zhvillimin e turizmit që është një resurs natyror për zhvillim.
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Ajo që e veçon këtë liqen nga liqejt e tjerë në Kosovë janë bukuritë e bjeshkëve përrreth që e
përshkojnë tej e përqark liqenin veshur me pyje të shumta, qofshin drunjë malor apo edhe
dekorativ.
Përskaj liqenit ekzistojnë një numër i madh i restauranteve e lokaleve tjera përcjellëse, pastaj
villa të ndryshme, markete e shumëçka tjetër.
Kurse tjetër karakteristikë e këtij liqeni të bukur janë edhe plazhet e shumta, ku mund të kalohet jo vetëm një ditë e bukur, por edhe një vikend e madje edhe ditë të tëra pushimi e
rekreacioni.
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4. Hulumtimi
4.1 Analizat SWOT
Për të bërë një hulumtim sa më të saktë kemi marr edhe hulumtimit SWOT , që përmes këtij
hulumtimi të prezentojm përparsit po ashtu edhe mangësit që mundemi të kemi gjatë
projektit tonë të hotelit malor.
Përparësitë:
-Qasje e leht nga rruga deri në parking
-Parkingu për 140 vetura
-Siguri e plot edhe me kamera
-Mundësi rezervimi edhe online
-Transport i organizuar për musafir

Magësit
- Mungesa e pishines së
mbrendëshme
- Mungesa e një salle
konferencash
- Kosto më e lartë për shtresat

-Restorant me ushqim tradicional dhe evropian

ulta të shoqëris për shkak të

-Kuzhin moderne

standartit të jetes

-Byfe dhe dy teresa nga liqeni
-Shërbime në dhomë
-Wireless Internet acces 24h

- Kosta e larte për mbrojtjen e
ambientit
- kosto e lart e ndrëtimit të

-Marr me qera barka dhe mjete

infrastruktures

tjera për argëtim në liqe

- kosta e vazhdueshme e

-Pishina gjysm olimpike

mirëmbajtjes së kanalizimit

-Pishina e jashtëme
-Shtegu biciklitësh
- Shetitore
-Pllazha rreth liqenit
-Parku i gjelber
-Vendëpshim në parkun e gjelber
-Lojra për fëmijë
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4.1.1 Përmbledhje nga SWOT analizat
Gjatë hulumtimeve për swot analiz, kemi rezultatet pozitive tek përparsit. Pas këtyre
rezultateve tek përparsit kemi shumë një rezultat të knaqshëm për ndëtimin e hotelit.
Duke parë të gjitha detalet e përfshira rreth përparsive që kemi të përfshira rreth projektit për
hotelin tonë, kemi argumente të qarta për investimin e suksesëshumë rreth ndëtimit të Hoteli
turistik pran zones turistike përrreth Liqenit të Batllaves.
Ndërsa rezultatet për magësit që keni has gjatë hulumtimit tonë , mendoj që gjatë viteve në
vazhdin është edhe mundësia për eliminim e disa prej ktyre mangësive të cekura më lartë.
4.2 Hulumtime për frekuentimin e pushuesve në Liqenin e Batllavës
Hulumtimet tona rreth vendimit për projektin e hotelit malor, janë bazuar kryesisht në
mundësin e një zhvillimi të turizmit malor që posedon ky lokacion i përzgjedhur.
Mundësit e mëdha të fshatit Orllan për turizëm malor i ka vet natyra e kësaj ane me
vargëmalet e Llapi dhe Gollakut, ku edhe ndodhet liqeni artificial i Batllavës.
Liqeni i Batllavës u ndërtua në vitin 1961, dhe është 48 metra i thellë. Ky liqe furnizon me
ujë të pijshëm një pjesë të madhe të Kosovës, pamja mahnitëse e Liqenit të Batllavës të lë pa
fjalë, gjë që e bënë vend turistikë sidomos gjatë stinës së verës dhe shumë të frekuentuar
nga vizitorë të vendeve të ndryshme

Foto 14. Sporti në ujë është pjes e një organizim të lojrave në ujë siq është edhe vaterpolos,
pushues të shumë me mungesa te hapsirave të organizuar.
burimi://www.facebook.com/Orllani/, last research 20.01.2018)
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Foto 15. Shumë pushues shfrytzojn liqenin e Batlavës për pushim dhe argëtim( Foto e bërë
gjatë hulumtimeve tona )
Frekuentim mjaft i madhë i qytetarëve afërt liqenit, që mungojn hoteli ku relaksi dhe
pushimi do të jetë shumë më i mirë.

Foto 16. Shumë pushues shfrytzojn liqenin e Batlavës për pushim dhe argëtim(foto e bere
gjatë hulumtimeve tona)
Gjatë hulumtimeve dhe analizave konkludojm se atraksioni turistik është shumë i madhë për
pushim, relaksim, organizime të lojrave të vaterpolos, organizimi i maratones se notit ku
është tradicional, peshkimi, shetitje me barka nëpër liqen ejt.
/Kompleksi i liqenit të Batllavës shquhet për bukuritë natyrore të gërshetuar nga liqeni, pyjet
dhe peizazhi që e rrethon mesipërfaqe 220 km2. Pyjet që e rrethojnë liqenin arrijnë lartësinë
mbidetare, prej 800- 1000 m.
Liqeni i Batllavës paraqet një vend mjaftatraktiv për zhvillimin e ekoturizmit.Liqeni është i
krijuar artificialisht me 1959,me qëllim të shfrytëzimit të ujit për pije/
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burimi://www.ammkrks.net/repository/docs/Vlerat_e_trashegimis_natyrore_te_Kosoves.pdf (fq.89)
Tani afer fshatit të Orllanit është edhe kompleksi turistik i heroit tonë kombtar Zahir Pajazit,
që pa dyshim ka visitor çdo herë.
Pas të gjitha këtyre hulumtimeve te cekura na bën që ndëtrimi i hotelit turistik malor të ketë
sukses edhe për zhillimin e turizmit për të gjithë rrethinen e Podujevës dhe Prishtinës me rrethin.
4.2,1

Intervista me banorët dhe pushuesit

Qëllimi i intervistave me banorët dhe pushuesit është bërë për të vlersuar sa më real gjendjen
ekistuese të lokacionit për rreth liqenit të Batllavës, që të kemi rezulate finale për ndërtimin
e hotelit duke u bazuar edhe në intervistat e zhilluara.
Po ashtu kjo intervist ishte për qëllim edhe për njohurit tona për të zhilluar projektin sipas
nevojave të dhe kërkesave edhe të vetë pushuesve.
Liqeni i Batllavës është një nga atraksionet turistike më të frekuentuara në Kosovë, sidomos
gjatë vikendeve me motë të kthjellët. Të shtunave, e më tepër të dielave shihen grupe të
rinjsh e familjarë që bëjnë piknik përreth liqenit, fëmijë që luajnë dhe të moshuar që ecin në
qetësi nën plepa. Nuk mungojë as peshkatarët.
-Rexhep Zeka, banori fshatit të Orllanit dhe njëherësh bashkëpronar i një restauranti në atë
pjesë, thotë se turizmi është ajo që e mban fshatin në këmbë, meqë një pjesë e madhe e të
rinjëve janë të punësuar në lokalet përreth.
Ai pohon se të moshuarit e këtij fshati janë shumë të fuqishëm për shkak të ajrit të
shëndetshëm të fshatit. Zeka merr shembull të atin, 75 vjeçar i cili ende punon në dyqanin
ushqimor familjar, afër liqenit.
Zeka: Orllani është vend turistik
"Orllani në përgjithësi është një vend turistik, ka një ajër shumë të mirë që është ajër i
shëndetshëm edhe për të moshuarit, edhe për të rinjtë, ka vizitorë shumë që numri i tyre sillet rreth 20 mijë vizitorë brenda vitit, kështu që është një vend shumë atraktiv për të gjitha
aktivitetet,” thotë ai.
Sipas Zekës, një ndër problemet më të mëdha në lidhje me liqenin është ai i mungesës së
vetëdijësimit për ambientin. Ai pohon se merren aksione për pastrim vazhdimisht, por nëse
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qytetarët nuk vetëdijësohen për të mos hedhur mbeturina, atëherë është e vështirë të
mirëmbahet ambienti.
-Fadil Statovci nga fshati Batllavë deklaron se do te jetë i mire pritur ndërtimi i hotelit sepse
mendon që produktet bujqësor që kultivohen në këtë anë do të shiten dhe kostoja e transportit do të ulet, kështu që Statovci mendon që ekonomit familjare do të rriten.Ai thotë se
prodhimet bujqësore si patatet, domatet, specat,ejt. Do të shiteshin sepse janë prodhime vendore dhe shumë të shëndetshme, sepse kultivohen pa produkte kimike.
-Edhe Isuf Govori nga komuna e Podujevës, e ka të njëjtin shqetësim. Ai bashkë me një grup
çiklistësh vijnë çdo dy-tre ditë në Batllavë me biçkleta nga qyteti i Podujevës.
Govori thotë se ambienti është shumë i papastër ndonëse organizohen shpesh aksione pastrimi në këtë rrethinë. Kjo sipas tij, ngaqë është shumë e vështirë që hapsira përreth të mbahet e pastër meqë vikendeve vijnë shumë njerëz të pakujdesshëm.
Govori: E vizitojmë liqenin çdo dy-tri ditë
"Vina çdo dy-tri ditë tek Liqeni i Batllavës, here-herë ka njerëz, here-herë jo. Ambienti është
siç po e shihni edhe vetë, është tmerr. Nuk e ruajnë. Vijnë, gjuajnë gjësende, e ndotin ambientin, është shumë keq siç po e shihni edhe ju vetë, është për të ardhur keq," thotë ai.
- Arjeta Gashi nga Prishtina viziton shumë shpesh Liqenin e Batllavës, dhe thekson se
ndjehet shumë e relaksuar kur shetit pran liqenit. Ajo thotë se qetësi dhe natyra e pastër,
mandej gjelbrimi, zogjet, këtu të sjellin qetësi shpirtrore kështu që e gjithë kjo më detyron që
sa herë të kam kohë të lirë ti shfrytzoj këto bukuri natyrore. Arijeta ka ankesa për mos investimin e institucionev për të rritur turizmin në këto anë. E gëzon fakti për ndëtimin e hotelit
malor turistik ku thotë se do ti mundësoj të qëndroj më gjatë me famijle afër liqenit, sepse
vet komunikacioni i ngarkuar na merr kohën e pushimit.
-Veton Berisha nga fshati Bevenik thotë se e pret me pa durim ndërtimin e hotelit duke
shpresuar punësimin në profesionin e shkollimit të tij si ekonomist.prandaj pohon se e
mirëpret e duke deklaruar se gjithsesi do të sjell zhvillim ekonomik te rrethines së fshatrave
për rreth Liqenit të Batllavës.
- Salih Statovci si 35 vjeçar ka një fermë të lopëve dhe vet ndëtimi i hotelit e gëzon pa mas,
sepse musafirët që do të frekuentoj hotelin, pohon se do ti promovoj prodhimet e qumshtit
qe janë të kualitet të lart. Statovci deklaron se fitimet e tij do ti shtojn me shitjen e produk-

36

teve dhe do të rris kapacitetet e fermës së lopve që tani thot se ka rreth 20 krer llopë
qumështore.
-Ilmi Sahiti nga fshati Brain thotë se çdo ditë kalon rruges afër liqenit, dhe tregon për bukurit
natyrore që ka kjo rrethin e që mungojn investimet për të shtuar numrin e vizitorëve në këto
anë. Sahiti tregon për investimet e komunës së Podujevës që në krahasin me bukurit e ktyre
anve janë pothuajse fare të pa dukshme.Ai mendon se ndërtimi i hotelit do të jetë hapi i parë
drejt investimeve edhe me të mëdha turistike. Vet bukurit natyrore kanë veqorit relaksuese e
argëtuese për të gjitha moshat thot Sahiti.
Liqeni i Batllavës është i thellë 48 metra. Përgjatë vitit 2008, ai kishte shtrerruar për 19 metra, kurse gjatë dimrit që po lëmë pas, tërë sipërfaqja e liqenit kishte ngrirë si pasojë e temperaturave të ulëta. Banorët pohojnë se trashësia e akullit kishte qenë 40 centimetra.

4.3 Informatat nga institucionet komunale
Lokacioni i përzgjedhur për ndërtimin e hotelit malor turistik, afër liqenit të Batllavës,
gjendet në komunen e Podujevës ku po ashtu edhe administrohet nga kjo komunë.
Komunarët e Podujevës po kërkojnë që Liqeni i Batllavës të shpallet park nacional.
Sipas tyre, kjo kërkesë ka ardhur për shkak të vlerave të larta natyrore dhe rëndësisë së
shfrytëzimit të ujit të pijshëm nga katër komuna të Kosovës.
Në fund të kapitullit, ku flitet për të dhënat arkeologjike të Programit trevjeçar të banimit
2015-2017, thuhet se ky liqen tërheq mijëra vizitorë.
“Për shkak të vlerave të larta natyrore të tërësisë së Liqenit të Batllavës, por edhe rëndësia e
shfrytëzimit të ujit të pijshëm (katër komuna të Kosovës), këtë vend e begaton edhe Kulla e
Zahir Pajazitit në Turiçicë, kështu që këto doemos duhet të hyjnë në mbrojtjen e monumenteve të rëndësisë së veçantë”, thuhet në Programin trevjeçar të banimit të Komunës së Podujevës.
“Gjatë sezonit veror, ky liqen tërheq mijëra vizitorë, të cilët vijnë për pushime në hapësirat
përgjatë tij, ku në shumicën e rasteve manifestohet edhe me krijimin e problemeve të caktuara mjedisore. Ky liqen dhe hapësira përreth tij është propozuar të shpallet edhe park
nacional”.
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Në këtë dokument të Komunës së Podujevës janë shënuar edhe 11 monumente të
trashëgimisë kulturore që gjenden në territorin e saj.
“Karakteristikë e veçantë e Podujevës është edhe pasuria e vlerave të madha trashëgimtare
kulturore. Sipas të dhënave dhe zbulimeve historike e arkeologjike, Komuna e Podujevës,
pjesë e Dardanisë antike, është tejet e pasur me vlera materiale autoktone. Zbulime
arkeologjike janë gjetur në shumë vendbanime”.
Në Programin trevjeçar të banimit 2015-2017 thuhet se këto 11 vendmonumente Komuna
bashkë me MKRS duhet t’i vërë nën mbrojtje fizike dhe ligjore.
Programi trevjeçar i banimit 2015-2017 i Komunës së Podujevës është miratuar në Kuvendin Komunal dhe i është dërguar ministrisë përkatëse, shkruan sot Koha Ditore.
(burimi://archive.koha.net/?id=9&l=44965, last research 20.03.2018)

Drejtoria Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit pran Komunës së Podujevës, jep
përkrahje për infrastrukturen përcjellëse që do të nevojitet për ndërtmin e hotelit turistik pran
Liqenit të Batllavës.
Drejtoria Planfikim dhe Zhillim Ekonomik pran Komunës së Podujevës, jep përkrahje për
zhvllimin dhe planifikimin turistik të ksaj zone turistike malore. Përmes program të zhvillimit komunal i jep përparësi edhe zones turistike përrreth Liqenit të Batllavës ku edhe deri
më tani ka investua në këtë zonë turistike si me ndërimin e infrastruktures, rrugë, parqe
pushimore etj.

4.4

Shoqëria civile

Shoqëria civile jep rekomandime pozitive për ndëtimin e hotelit me asetet përcjellëse sepse
do të jetë një resurs shumë i mirë për zhvillimin e të turizmit dhe ekonomis së rojonit të
komunës së Podujevës me rrethinën.
Rrjeti i OJQ-ve kanë shprehur mbeshtetje për projektin sepse do ti mundësonte shumë aktivitete për nevojat e ndryshme të qytetarëve si për sport, aktivitete relaksi, mjeksore, për
persona me nevoja të veqanta, organizime për aktivitete të fëmijve etj.
“Demokracia fillon këtu” është një rrjet i OJQ-ve në komunën e Podujevës, që na mbështeti
iden për projektin e hotelit, ku rëndësi te veqant i kushtuan promovimit dhe turizmit në trevat e Llapit ku ndëtimi i hotelit gjendet në këtë komunë.
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4.5 Prezenti i rezultateve të hulumtimit
Gjatë hulmtimit tonë duke u nisur nga banorët, institucionet kumunale dhe shtetrore, mandej
edhe nga shoqëria civile, kemi edhe grafikonin sipas të cilit paraqiten edhe rezultatet për hulumtimin tonë.
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Fig 1. Grafikoni i rezultateve të hulumtimeve tona rreth ndëtimin të Hotelit turistik afër
Liqenit të Batllavës.(burimi; hulumtimi)
•

Kemi rezultatet pozitive nga kolona 1 gjatë intervistave me banorët dhe pushuesit, ku rreth
90% kemi përgjegjje pozitive.Banorët i gëzoheshin faktit sepse vet ndëtimi i hotelit turistik
për ta do të sjell në rend të parë punësim, por edhe zhvillim edhe ne sektoret tjer, si tregëti,
bujqësi, blegtori etj.Në një përqindje rreth 7% nga banorët ishin skeptik për ndërtimin e
hotelit duke deklarue se është investim i madh dhe nuk do të bëhet fare sepse gjithmon këto
anë janë anashkaluar nga vet institucionet.

•

Edhe nga kolona 2 ku hulumtimet tona ishin të koncentruara në instuticionet komunale të
Podujevës kemi rezultat që është përkrahur me mbi 65% nga institucionet komunale.Miratimi i ndërtimit të hotelit turistik pran Liqenit të Batllavet nga shumica e drejtorive
gjetëm përkrahje duke pas parashysh zhvillimin e turizmit edhe në këto anë ku deri tani
mungon infrastruktura për nje zhvillim të qëndrueshëm turistik. Ndërsa disa nga institucionet komunale ishin më skeptik për realizimin e projektit duke e ditur edhe koston finaciare
për realizim, pas diskutimeve ishte edhe mundësia për ndëtim të përbashkët të partneritetit
publiko privat.
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•

Shoqëria civile e paraqitur në kolonën 3, kemi përkrahje mbi 55% për ndërtimin e hoteli dhe
zhvillimin turistik të rrethinës së liqenit.Te shoqëria civilet kemi me tepër shqetësime rreth
ambientit, duke pas parasysh se me ndëtimin e hotelit turistik malor afër Liqenit të Batllavës
do të rritet ndjeshëm numri i vizitorëve edhe thon se do të rritet edhe degradimi i ambientit
siq është në rend të parë uji i liqenit ku tani shfrytzohet edhe për pije te banorëve të Prishtinës, Podujevës,Obiliqit dhe fshatrave për rreth.
Edhe natyra shumë e pyllëzuar kan frikë në degradim.
Projekti ynë i bindi shumicën se të gjitha shqetsimet e tyre do të merren parasysh dhe do të
ketë shumë kujdes për mbrojtjen e liqenit dhe ambientit për rreth.
Duke pa rezultatet e në sipërme nga hulumtimet e cekura jemi në rrugën e duhur për investime të sigurta në projektin e ndërtimin e hotelit turitik malor afër liqenit të Batllavës.Prandaj
vet projekti me të gjitha rekomandimet e banorëve, institucionev, shoqëris civile, duke pas
parasysh vrejtjet e tyre na bënë të kemi kujdes dhe vrejtjet e tyre te realizojm.
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5. Pyetësori dhe hulumtimi
•

Anketimi i qytetarëve sipas pyetsorit që kemi pregadit për një hulumtim sa më te saktë
rreth nevojave të ndryshme që kan qytetarët për një hotel afër Liqenit të Batllavës.
Pytësor rreth ndërtimit të hotelit malor afër liqenit të Batllavës.
Në pytësor janë përfëshir qytetar nga mosha 18 deri në moshen 65 vjeqare.
Pytësori lidhur me ndërtimin e hotelit malor pran Liqenit të Batllavës

5.1 Pyetjet.
-

A ju mungon një hotel pran Liqenit të Batllavës

-

A do të ferekuentoni më shpesh shëbimet e hotelit afër Liqenit të Batllavë

-

A mendoni se do të degradoj ambientin ndeërtimi i hotelit afër Liqenit të Batllavës

-

Sa mendoni të qëndroi në hotel për pushim

-

A do të rekomandoni edhe të tjerëve për shërbimet tona te hotelit

-

Cilën stin të viti do të frekuentoni më shumë hotelin tonë

-

A do të pushoni me..

-

Çfar kategorie mendoni të jetë hoteli
Pas anketimit te qytetarëve kemi edhe rezultatet ne grafikonet në vijim

a) Pjesmarrësit
Në pytësor morën pjes gjithsej 100 qytetar.
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Fig.2 Grafikoni për pjesmarrsit dhe gjinit në pyetësor (burimi; metodologjia e hulumtimit)
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Pjesmarrja në grupimin e gjinive dhe moshave kemi numër të knaqëshëm të dy gjinive në
pyetësorin tonë. Grup moshat në pjesmarrje dallon edhe për nga dy gjinit që edhe japin
përgjegjje të ndryshme. Në grafikone kemi edhe rezultatet e paraqitura, për nga mosha dhe
gjinit. Të gjithë pjesmarrsit e anketuar si për nga mosha edhe nga gjinia janë banorë të
komunës së Podujevës,Prishtinës si dhe pushues edhe nga komunat tjera.Me pjesmarren e
grup moshave të ndryshme dhe gjinive, jep nje rezultat sa me të sakt për hulumtimin e
projektit të hotelit turistik malor.Edhe përgjegjjet nga grup moshat na drejtoj më sakt drejt
kërkesave të ndryshme që kam nevoj për pushim dhe argëtim në hotelin që dë të realizohet
pran Liqenit të Batllavës.
b. A ju mungon një hotel pran Liqenit të Batllavës
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Fig. 3. Grafikoni i moshave rreth pyetjes për mungesën e hotelit (burimi; metodologjia e
hulumtimit)
Në bazë të kategorive të moshave kemi edhe grafikonin për mungesen e hotelit afër liqenit të
Batllavës. Nga pyetësori për mungesen e hotelit si për nga mosha edhe për nga gjinia e të
anketuarve kemi rezultate pozitive me mbi 90% për ndrëtimi e Hotelit afer Liqenit të
Batllavës.
•

Mosha nga 20-30 vjeç nuk ishin edhe shumë të interesuar për mungesesn e hotelit sepse ata
mendojn më tepër rreth argëtimit, diskotekave bareve etj.

•

Kemi moshën mesatare nga 30deri në 50 vjeç ku ishin më të interesuar për hotelin duke
dhën aryen për shumë ditë pushimit pran Liqenit të Batllavës.

•

Ndërsa mosha mbi 50 vjeç ishin me të interesuar sepse donin të kalonin në periudha me të
gjata pushimi dhe relaksimi në ambienitin malor përskaj Liqenit të Batllavës.
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c. A do të frekuentonit më shpesh shërbimet e hotelit afër liqenit
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Fig. 4. Paraqitja e grafikoni për moshat në pyetjen e frekuentimit të hotelit (burimi;
metodologjia e hulumtimit)
Në këtë grafikon kemi nevojen për pushime dhe shërbime të ndërtesave hotelerike në këtë
zonë turistike. Pyetjet tona u drejtuan anketuesëve edhe për shërbimet rreth hotelit që
pushuesit do të kenë nevoj për një pushim sa më relaksues duke shfrytzuar anekset apo edhe
pajisjet që do të ofron hoteli jonë.
•

Nga grafikoni për moshat e reja tregojn se frekuenitimi do të ishte sipas kohët dhe
mundësive që do të kenë, duke marr parasysh gjithmon edhe kushtet ekonomike të tyre me
paga jo edhe aq të kënaqshëme që merr sot rinia jonë.

•

Te moshat nga 30-50 vjeç kan deklarua se frekuetimi do të jetë më shpesh, si rezultat edhe i
shëbimeve të mira që do të ofroj stafi i hotelit.
Me përgjegjjet negative deklaruan për shkak të mundësive ekonomike të disa prej tyre.
Kishte edhe disa prej tyre që ishin neutral për derisa të realizohet projekti dhe të vizitojm
hotelit duke pa shërbimet dhe cilësin.

•

Ndërsa të moshat mbi 50 vjeç kemi rezultate më pozitive, ku shumica e të anketuarëve
deklaruan se do të frekuentoj duke shpresuar në shërbime cilësore.
Në përgjejgjen negative disa prej tyre deklaruar për kushtet ekonomike që nuk do të kanë
mundësi të frekuentimit në hotel.
Ndërsa kishte edhe prej atyre që nuk ishin shumë të interesua sepse mendonin që vizitat afër
liqenit ti bënin jasht hotelit vetëm në natyrë.
Në grafikon kemi të paraqitur përgjegjet e pushuesve duke marr përgjegjje pozitive edhe për
shërbime shtes jasht hotelit si në pllazh, pishin, terasa e jashtëme e hotelit,pajisje për argëtin
në liqe (varka, motor skafe etj), bicikleta etj.
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d. A mendoni se do të degradoj ambietin hoteli afer liqenit
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Fig. 5. Paraqitja e grafikonit në pyetjen për mbrojtjen e ambietit (burimi; metodologjia e
hulumtimit)
Përgjegjjet për degradimin e ambientit janë këto në grafikon, ku kemi përqindje të lart
pozitive.
•

Mosha e reja nga 20-30 vjeç përgjegjje pozitive japin një mumër i vogët i të anketuarve duke
menduar se vetëdija jonë si shoqëri po rritet duke u kujdesur sa më shumë për ambientin.
Pergjegje negative dhanë dhumica e të anketuarve duke menduar se menagjimi i stafit të
hotelit do të jetë në nivel për ruajtjen e ambienit.
Kishte edhe disa prej tyre që nuk i interesonte.

•

Tek mosha mesatare kemi pak përgjegjje pozitive në këtë pyeje për degradimin e ambientit
duke menduar për kujdesin e shtuar të shtafit dhe komunës me strukturat e tyre që do të
ndikojn në ruajtjen sa me shumë të natyrës.
Përgjegjje negative ishin mbi 90% të anketuarve duke pas parasysh se vetëdija jonë si
shoqëri sa vjen e shtohet çdo ditë për ruajtjen e ambientit.
Pak prej të anketuarve në këtë moshë ishin neutral në përgjegjje.

•

Te moshat mbi 50 vjeç kishte më shumë skeptik duke pa të kalueren që ambientit nuk ju ka
dhën rëndësi.
Po edhe te këto mosha kemi përgjegjen se ndërtimi i hotelit nuk do ta degradoj ambienitn me
rrethinen me angazhimin e stafit dhe institucioneve përkatëse.
Edhe në këtë kategori kemi disa prej tyre që ishin neutral në përgjegjje.
Në përgjegjjet për ruajtjen e ambientit që ka kjo rrethin malore përgjatë tërë Liqenit të
Batllavës, kishin edhe hezitime të banorëve për degradimin e ambientit.Por duke paraqitur
projektin me të gjitha sigurime për menagjimin dhe ruajtjen e ambientit kemi marr përgjegjje
pozitive ku shihet edhe në grafikonet e paraqitura.
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e. Sa mendoni të qëndroni në hotel
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Fig 6. Grafikoni për kategorit e shoqëris në pyetjen për qëndrimin në hotel. (burimi;
metodologjia e hulumtimit)
Të gjitha moshat treguan qëndrim të kënaqshëm në hotel për planifikim dhe rezervim të
kordinuar.Në pyesorin tonë ishte edhe pyetja për qëndrimin në hotel, duke marr sygjerime
për kapacitetet që do ti planifikojn sipas kërkesave të vetë vizitorëve.Kemi edhe grafikonin
ku musafirët e ardhëshëm mendojn që shumica e tyre të qëndrojn rreth 10 ditë.Pra kemi edhe
përgjegjet e dryshme nga rinia familjarët si dhe pleqët.
•

Frekuentimi 5 ditor nga rinia ishte se na mjafton për relaksim
Kemi një numër prej të anketarëve nga rinia se 10 ditë të qëndrimit në hotel dë të jetë për ne
një monototni.
Ndërsa për 15 ditë qëndrim morëm përgjegje vetëm nga pak të rinjë që edhe ata deklaruan
se do të rrinim 15 ditë vetëm me të fejuarat e tyre.

•

Të anketuarit familjarë në përgjegjjen për 5 ditë pushimi afër Liqenit të Batllavës do të na
mjaftonte.
Ndësa shumica prej familjarëve mendojn se 10 ditëshi do të ishe shumë ideale për ta për
pushim, relaksim për skaj Liqenit të Batllavës.
Kemi edhe disa nga familjarët që e pëlqejn shumë rrethinen e liqenit dhe mendojn se në
hotel da të qëndrojn 15 ditë.

•

Kategori e të moshuarëve edhe sipas grafikonit të paraqitur shumica deklaruan për qëndrim
10 ditor, edhe pse do të doni më shumë por kushtet ekonomike nuk ju mundësojn më shumë.
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f. A do të rekomandoni edhe të tjerve për shërbimet tona
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Fig. 7. Grafikoni i moshave për pyetjen rreth rekomandimeve. (burimi: metodologjia e
hulumtimit)
Edhe pas qëndrimit pushuesit do të japin rekomandimet e veta për referencat gjatë
qëndrimit në hotel, ku do të jetë rezyme për kualitetin e shëbimeve të hotelit.Rekomandimet
për të tjerët do të jetë referencat shumë pozitive të performancës të hotelit tonë.Prandaj edhe
qëllimisht kemi zgjedh këtë pyetje.
•

Moshat e reja përgjegjje pozitive dhan duke referuar me shumë argëtim.
Kemi edhe disa prej tyre që dhan përgjegjje negative duke menduar për mungesen e
diskotekave, bareve bazeneve të brendëshme etj.
Kishte edhe nga rinia që nuk kishin përgjegjje.

•

Tek moshat nga 30-50 vjeç thonë se rekomandimet do të jenë pozitive duke shpresuar në
cilësin e shërbimeve dhe produkteve nga hoteli.
Disa nga ata dhan edhe përgjegjje negative duke menduar se projektit i mongojn edhe
anekse shtes si psh. shtëpiza të vogla për qifte të reja.
Pak nga ta ishin neutral.

•

Shumica nga të anketuarti mbi moshen 50 vjeçare deklaruan pozitiv duke menduar për
qetësin dhe shërbimet që do të sjell hoteli.
Pak nga kjo kategori dhan përgjegjje negative që do jetë rekomandim për kushtet ekonomike
të vetë qytetarëve të Kosovës.
Kishte edhe prej tyre neutral për derisa të frekuentoj hotelin dhe të shohum shërbimet e tij,
deklaruan disa nga kjo kategori e të anketuarëve.
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g.

Cilen stinë të vitit do të frekuentoni me shumë hotelin
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Fig. 8. Grafikoni i paraqitur për frekuentimin gjatë stinve të vitit (burimi; metodologjia e
hulumtimit)
Grafikoni na rekomandon që gjatë sezonit veror ti rrisim kamacitete humane për shërbime sa
me të shpejta dhe cilsore. Stinët e viti janë të rëndëshishëme për projektimin e hotelit turistik
malor duke marr parasysh që të organizojm ambientin të mbrendëshëm apo edhe të jashtëm
sipas frekuentimin e musafirëve.
•

Moshat e reja deklarojn se stina më e preferuar e tyre është vera duka pas parasysh që është
e nxeht dhe mundësia e freskimit duke u lar në liqe është shumë e mirë.Kemi edhe prej të
rinjëve që jan të pasionuar pas natyrës dhe rregullish thon se kur kan kohën e lirë edhe në
vjesht e pranvet shetit përrreth liqenit të Batllavës.
Disa prej tyre deklaruan se jan pasionant pas gjuetis dhe këto anë i vizitojn rregullish t në
sezonin dimror. E disa prej tyre deklaruan se kur janë tempreraturat e ulta liqeni ngrin i tëri
dhe rrëshqitja mbi akull sjell shumë kanqësi për ta dhe rregullish sa herë që ngin liqeni në
sezonin dimror janë aty.

•

Të anketuarit e moshes mesatare shumica e tyre deklaroj për tri stinët e vitit pranver verë
vjesht duke e theksuar më tepët verën. Si rezultat ata shprehet se freskia që kan malet për
rreth liqenit na bën që të vizitojm shumë shpesh liqenin me rrethinen.

•

Të moshuarit preferojn më shumë veren për shkak të freskis së maleve dhe liqenit, duke
deklaruar se edhe stinët tjera jan shumë të frekuentuara nga ata sespse gjejn shumë qetësi në
këtë anë.
Kjo kategori e të anketuarëve shprehen se shumë ndikon në shëndetin e tyre natyra me ajrin
e paster që kan malet në rrethinën e liqenit. Kjo ndikon që shumë shpesh të jenë pran Liqenit
të Batllavës.
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h.

A do pushoni në hotel me ...
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Fig. 9. Grafikoni për kategorit gjat pushimit në hotel (burimi; metodologjia e hulumtimit)
Në pyetjen tonë për shoqrimin gjatë vizitës në hotelin malor pran Liqenit të Batllavës kemi
marr këto rekomndime të ndryshme aga ata.
•

Të rinjët preferoj që edhe vetëm të shkon pran liqenit duke kërkuar shoqëri te reja. Po
shumica e tyre preferoj të shkojn me shoqëri duke menduar se argëtimi do të jetë shumë më i
mirë sikur të shkojn edhe të organizuar. Pak nga rini preferon të shkoj me familje në hotel
pran liqenit duke menduar se do të jen të kufizuar nga familja në argëtimet e tyre.

•

Të anketuarit e moshave mesatare janë të mendimit se me familje që do gjenin pushim dhe
relaksim më të mirë se të jen me shoqëri apo edhe vetëm. Shumica nga ata deklarojn se
pushimi në holet me familje do të krijonte pushim, relaks dhe argëtimin më të mirë.

•

Moshat mbi 50 vjeçare nuk preferoj fare që hotelin dhe liqenin ta vizitoj vetëm. Kjo kategori
familjen dhe shoqërin i japin përparësi për pushim pran Liqenit të Batllavës,
Duke deklaruar për me tëpër ngohtësi dhe relaksim që do të gjenin gjatë pushimit.
Rekomandimet për pushimi familjare na jepin udhëzimet për projektimin e hotelit me më
shumë dhoma familjare, pastaj për shoqëri dhe dhoma një shtretërshe.Nga përgjegjjet e
marrura për pushimin me familje, shoqëri, apo edhe vetëm , është pika kryesore e dizajdimin
e hotelit. Duke pa grafikonin jemi të orientuar që familjarve të jepet prioritet në projektim.
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i.

Çfar kategorie mendoni të jetë hoteli
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Fig. 10. Grafikoni i paraqitur për pyetjen e kategoris së hotelit (burimi; metodologjia e
hulumtimit)
Në pyetësorin tonë keni vlerësuar edhe këtë pyetje që na jep siguri gjatë projektimit të hotelit
turistik malor. Pra rezultatet e kësaj pyetje na bën që të projketojm edhe hotelin sipas
kërkesave të vetë qytetarëve që do të frekuentojn, në bazë të standarteve të kategotive të
hoteleve të percaktuara edhe me ligj të Republikës së Kosovës.
Në grafikon kemi rezultatin për ndërtimin e hotelit të kategoris së katër.
•

Në anketën mosha rinore nga 20-30 vjeç kishin mendime të ndryshme për kategorin e
hoteleve duke ditur edhe kostot e larta te kategorive me më shumë se tre yje. Shumica nga të
rinjët mendojn se do të ishte e mjaftueshme hotel i kategoris së katër. Po kishte edhe prej
tyre që deklaruan që edhe kategoria e tret do të ishe e mjaftueshme edhe për mundësit e tyre
ekonomike që do të ju mundësonte pushim dhe relaksim në hotel.një numër i vogël i të
anketuarëve nga të rinjët me kushte më të mira ekonomike thonë të projektohet dhe
ndërtohet hoteli i kategoris së pestë.

•

Të anketuarit e moshave nga 30-50 veç deklarojn për kategorit duke cekur në rend të parë
kushtet ekonomike të shumicës së qytetarëve të Kosovës.
Një nr i caktuar jan për kategorin e dytë duke menduar se do të pushonin më shumë në hotel
sipas kushteve ekomike që kan në familje. Edhe për kategorin e tret ishte një kategori e
qytetarëve ku po ashtu edhe kjo kategori si prioritet kishin kushtet ekomomike. Pjesa më e
madhe mendoj se kategoria e katër do të ishte normale për kushtet e tyre ekonomike. Pak
nga anketuesi ishin për kategotin e pesët, ku nga ata ishin me kushtet më të mira ekonomike.
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•

Edhe kategoria e të moshuarve nga mosha 50-65 vjeç janë relativisht pak më teër për
kategorin e katër që shprehimisht do të kishim mundësi për pushim e relaksin ne hotelin
malor pran Liqenit të Batllavës.
Për kategorin shumica e të anketuarëve japin përgjegjje mesatare ku si rezultat japin
aryetimin e kushteve ekonomike. Pra si rezultat marrim kushtet ekonomike për bazë të
projektimin e hotelit të kategoris së katër. Kjo na jep rekomandimin kryesor për projektin e
hotelit të kategoris së katër.

5.2 Përmbledhje e rezultateve e hulumtimit “anketat me qytetarët”
Pas anketes nga qytetaret e moshave të ndryshme nga Podujeva,Prishtina me rrethin,
konkludojm se të gjitha analizat tona shkojn drejt suksesit të investimit tonë në holetin e
kategoris se katër pran Liqenit të Batllavës.
Duke u nisur nga mosha e të anketuarëve, mandej edhe gjinia kemi rezultatet pozitive për
ndërtimin e kapaciteteve të hotelit dhe të gjitha ndërtesat për nevoja të pushimit dhe
relaksuese të vizitorëve.Analiza e rezultateve të anketës me qytetarët na bën që gjatë
projektimit të hotelit turistik malor, të kemi në konsiderat të gjitha kërkesat e të
anketuarëve,duke pas parasysh se kemi të bëjm me shtresa të njëjta të shoqëris tonë në
përgjithësi.Pra orientimi i projektit tonë është edhe një determinant i kushteve ekonomike te
shoqëris tonë marr parasysh se shumica kan edhe kushte mesatare të jeteses.
Edhe komuna dhe shoqëria civile na inkurajoj që projekti jonë të zhvillohet për kushte
mesatare të shoqëris tonë.
Duke marrë për bazë hulumtimet tona dhe rezultatet e të anketuarëve kemi shumë argumente
për suksesin e plotë të projektit për ndëtimin e hotelit turistik malor të kategoris së katër, me
lokacion afër fshatit Orllan. Edhe infrastruktura rrugore që është aktuale do të mundëson
qasje më të lehtë drejt destinimit të hotelit turistik malor “Hotel Liqenit”.
Nga ku hulumtim kemi në përfundim nga të gjithë akterët pjesmarrës në hulumtim kemi në
përfundim konkluzionet në vazhdim.
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6. Konkluzion nga hulumtimet

Frekuentimi i vizitorëve në liqenin e Batllavës gjatë sezonit veror është shumë i madh, sipas
zyrtareve të komunës së Podujevës, që aktualisht kanë në menagjim hapsirën për rreth
liqenit, numri i vizitoreve gjatë ditës, e sidomos vikendeve kalon 30 000 persona.
Sezoni turistik për rreth liqenit fillon qysh në pranverë me fillimin e gjelbrimit të natyres ku
shumë qytetar e vizitojm këtë lokacion për shkak të ajrit shumë të pastër që ka rrethina e
liqenit.
Pastaj gjatë veres frekuentimi është I vazhdueshem edhe për freskim në liqe.
Edhe peshkimi është një atraksion i vazhdueshëm për peshkatarët.
Rrugët që lidhin këtë lokacion mundësoj qarkullim të leht të vizitorëve nga gjithë rajoni i
Kosovës.
Përpos rrugës që ishte deri në vitet e fundit ishte arterie kryesore për rreth liqenit, rruga Lluzhan-Orllan, tani kemi edhe dy rrugë të ndërtuara gjatë viti 2016 rruga nga Prishtina nëpër
fshatrat Keqekoll, Ballabn edhe Orllan, si dhe rruga e re nga Podujeva nëpër fshatrat Shajkofc,Surdull e Orllan, na jep përparsi mjaft të madhe për qarkullim të shpejt në drejtim të lokacioni për ndërtimin e hotelit turistik malor afër liqen të Batllavës.
Pas analizave për frekuetimin e vizitorëve të lokacionit për rreth liqenit vim në përfundim se
investimi për ndërtimin e hotelit do të ketë benifitet e veta.
Numri i të punësuarve parashihet të jetë rrethë 120 persona, kështu që do të ndikoj mjaft në
punësimin e puntorëve të rrethinës.
Vet fakti i kapacitetit prej 450 shtretër na jap indikacionet e profitit ditor vetëm nga pushuesit.
Po ashtu edhe frekuentimi i pishines gjysëm olimpike,pishines së jashtëme, vizitorët e
jashtëm ditor, shfrytzimi paisjeve të ndryshme për argëtim në liqe, na jep mundësim për
ardhura materiale të vazhdueshme.
Edhe në sezonin dimëror gjatë ngicave liqeni bën që në temperature të ulta të ngrij sipërfaqja
e tij deri në 40 cm, ku është një atraksion shumë i mirë për pasionantët e rrëshqitjes mbi
akull.
51

•

Qytetarët
Të gjitha kategorit e qytetarëve në përqindje mjaft të madhe janë të pajtimi për ndërtimin e
hotelit pran Liqenit të Batllavës.
Qytetarët marin parasysh në rend të parë zhvillimin ekonomik dhe turistik të ktyre anëve që
deri me tani nuk është ndërmarr nga institucionet hapa konkret për zhvillim.
Vet bukurit natyrore që ka natyra në këto anë janë faktor kryesor për zhvillim të qëndruesh
turistik dhe ekonomik edhe te rrethinës. Prandaj si rezultat i këtyre e mirëpresin me pa durim
ndërtimin e hotelit pran Liqenit të Batllavës.

•

Institucionet Komunale të Podujevës
Me prezentimin e projektit të hotelit të kategoris së katër tek institucionet komunale, fituam
përkrahjen e tyre. Bazë për prezentimin tonë ishte që projekti i hotelit, përveq se do të sjell të
mira ekonomike vetë institucionit të Komunës së Podujevës, do të rritë ndjeshën edhe
sektorin turistik të komunës me rrethinën, mandej sipas përllogaritjeve të para do të
punësohen rreth 120 puntorë të rregullët dhe 50 sezonal, do të rrit sektorin e bujqësis,
blegtoris, tregtis etj.
Mundësi edhe e inkorporimit të Komunës për realizimin e projektit do të ishte shumë e mirë
në bashkëpunim apo edhe bashkëpjesmarrje të partneritetit publiko privat.
Të gjitha këto argumente japin përkrahje edhe të instutucionit të Komunës së Podujevës që
lokacioni është në këtë zonë katastrale.

•

Shoqëria civile
Edhe në prezentimi i projektit tonë te shoqria civile pati sukses pas argumenteve tona.
Shoqërit civile ishte më tepër skeptike rreth mbrojtjes se ambientit. Pas fakteve se jo vetëm
ruejtja e ambientit dhe ujit të liqenit do të bëhet edhe me shumë gjelbrim dhe mirëmbajtje e
vazhduashëme e rrethines së hotelit. Duke argumentuar që vetë gjelbrimi do të sjell më tepër
turist na bën që ambientit ti kushtojm rëndësin e parë.
Pas argumenteve edhe nga qytetarët dhe institucionet kumunale edhe nga shoqëria civile
morëm miratimin me kusht që të monitorohet çdo hapë drej realizimit dhe funksionalizimit
të hotelit. Por edhe me pastaj të monitorohet dhe raportohet çdo herë ruejtja e ambientit dhe
ujit të liqenit që tani edhe përdoret për pije të disa komunave me fshatra.
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7. Detyra projektuese

7.1 Dizajnimi i hotelit
-Gjatë hulimtimeve tona rreth hoteleve, gjatë historis si rezultat kemi një nevoj të kahëmotshëme të njeriut për shfrytëzimin e vendeve për pushime si për pushim gjatë udhtimeve ,
punës, relaksimint, shërimit, apo edhe ahengheve të ndryshme.
-Kriteret për hotelet
Me kërkesat në rritje për holet është pa e nevojshme edhe ngritja e kapaciteteve si të
dhomave po ashtu edhe shërbimet përcjellëse.
Dhomat e fjetjet u dizajnuar pa rreshtur nga pronaret dhe arkiteketët sipas zhvillimit të vet
jetës dhe ekonomis.
Po ashtu dhomat vazhduan të rrisin edhe komoditetin nga periudhat e më hershme deri në
ditët e sotme, ku tani kan një trend shumë të madhë të komoditetit.
Hotelet u ndan ne vazhdimin e zhvillimit të trendeve, në kategorizimet e ndryshme sipas
nevojave te njeriut e po ashtu edhe sipas kushteve ekonomike te vetë shfryetzuesve të hoteleve.
Hotelet u kategorizuan edhe sipas vendit apo lokacionit të shfrytzimit, si në hotele të qyteteve, hotele afërt aeroporteve, stacioneve të trenit, stacioneve të aurobusve, hotelet
malore,hotelet afërt detit, hotele afërt liqeneve, holet afër banjove termale etj.
Kategorizimi i hoteleve ishte edhe sipas komoditetit që posedojn hotelet e ndyshme, nga
madhësia e dhomave, aparmaneve, suitave, sherbimeve, restauraneve, ushqimit, pargingut,
gjelbrimit, sallave përcjellëse për destimime të ndryshme, etj.
Projektimi i hotelit malor skaj Liqenit të Batllavës jep një komoditet shumë të mire
pushuesve që deri me tani ju ka munguar shumë hoteli.
Dhomat me standarte evropiane, me driqim shumë të larte, me pamje nga liqeni pjesa më e
madhe e dhomave,pjesa tjeter me pamje nga mali, banjo në çdo dhomë, shërbim internet dhe
tv në çdo dhomë, mini bare, mini kuzhinë,dalje të terasa shumica e dhomave, parking i
siguruar për pushuesit.
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7.2

Arkitektura

Ideja për projektimin e hotelit malor,erdhi si frymzim pikërisht arfër liqenit ku një ditë me
erë të leht valët e lehta bënin një vallzim ritmik të pa ndërprer.
Këto valëzime të ujit të liqenit i kemi projektuar në fasadat e hotelit.
Kemi të bëjm me terasat e valzuara sikurse uji i liqenit.
Në parapetet e terasave kemi projektuar që të mbjellim gjelbrim ashtu si edhe rrethina
malore përrreth liqenit.

7.3

Lloji i ndërteses

Ndërtesa është ndërtes banimi, hotelorike malore, B+P+10. Ndërtesa është hotel i kategoris
së katër sipas standarteve për ndërtesa hotelierike.

7.4

Kategoria e ndërteses

Ndëtesa e hotelit është hotel malor i kategoris së katër. Në bazë të shëbimeve që ofron hoteli
malor turistik, me madhësin e dhomave sipas standarteve, me shërbimet në dhoma, me
shërbimet në restorane, me shërbime në byfe, me shërbime e stafit për nevojat e vizitorëve
në pllazhën e liqenit ejt. Sipas sistemit klasifikues Gjerman DEHOGA janë pesë kategori
kryesore të hoteleve:
1 star - (turistik) dhoma njëshe – 8 m2, dhoma dyshe – 12 m2, ka

krevat, garde-

robë, ulëse, lavaman në dhomë.
2 star - (standard): njejtë si më lartë vetëm që dhoma njëshe ka 12 m2, ka toalet, ulëse sipas

nr të krevatëve, tv.
3 star - (komfor): si lartë por këtu dhoma njëshe ka 14 m2, dhoma dyshe 18 m2.
4 star - (klasi I parë): dhoma njëshe ka 16 m2, dhoma dyshe 22 m2, minibar, fotele me

tavolin, lobi me hapësira për ngrënje dhe pije.
5 star - (luksoz): dhoma njëshe ka 18 m2, dhoma dyshe 26 m2, tv shtesë, toalete shtesë, etj.

Prandaj ne jemi përcaktu në kategorin me 4 yje.
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7.5 Kapacitetet e ndërteses
Ndëtesa e hotelit ka kapacitet për pritjen dhe akomidimin e 450 personave përnjëher, të
shpërndar nëpër dhoma stantarte për një, dy dhe katër persona.
Ka edhe komplet infrastrukturen përcjellese të kuzhines për sherbime në dhoma, restaurantin
me kuzhinen e tij me terasen, byfe me teras, si dhe personelin e sherbimin 24 ore për musafirët.
Ndëtesa e hotelit ka edhe kapacitet përcjellëse të parkingut me gjithësej 155 vetura dhe tre
autobus.
Po ashtu ka edhe ndërtesat përcjellese për pishinen gjysëm olimpike dhe pishinën e
jashtëme, me ndëtesat përcjellëse si për pajisje të nevojshëme për notarët po ashtu edhe për
pushuesit e hotelit.
Shtegun e biciklisteve me një gjatësi afër 500 m si dhe shërbimin për çiklistët.
7.7 Standartet e dhomave në katin karekteristik
Dizajnimi i dhomave për një person është bërë sipas standarteve europiane me dimensionime dhe banjo mbrenda çdo dhome.

Foto 15. Foto me dimensionimet standarte për një person dhe dy persona (burimi; ligjërata
në ubt lënda, Projektimi i objekteve të banimit)
-Dhoma njëshe kanë gjithsej 14 m²
-Banjot në dhomat njëse kanë 4 m²
-Dhomat dyshe kanë gjithsej

18 m²

- Bonjot në dhomat dyshe kanë 5 m²
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-Apartmanet kan gjithsej

42 m²

-Banjot në apartmane kanë

6 m²

-Vip aprtmanet kanë gjithsej

63 m²

-Banjo në vip apartmane kanë

8 m²

-Dhomat,banjo dhe shërbimi të hostesave kanë nga gjithsej 67 m²
7.8 Bodrumi …………………………………………….796 m²

- Qaje e leht në bodrum për puntoret dhe mjetet e transportit der në 3.5 t
- Pllatoja e bodrumit ………………………………………………………..250 m²
- Mundesi e hyrjes së leht me mjet transporti mbrenda në bodrum (rampa)
- Qasje dytësore për puntorët në bodrum
- Garderobat per femra ……………………………………………………. 20 m²
- Garderoba për meshkuj …………………………………………………. 20 m²
- Komunikimi vertikal për puntorët …………………………………..……80 m²
- Sanitaret ………………………………………………………………….. 21 m²
- Depo sanitaresh ………………………………………………………….. 19 m²
- Lavanteria ……………………………………………………………….. 80 m²
- Depo për inventarin e ri …………………………………………………. 63 m²
- Depo për inventarin e vjeter ……………………………………………... 74 m²
-

Puntori për inventare ……………………………………………………. 48 m²

-

Pompa uji ………………………………………………………………… 20 m²

-

Rryma ……………………………………………………………………. 26 m²

-

Klimatizimi ………………………………………………………………. 46 m²

-

Depoisti ………………………………………………………………….. 14 m²

-

Depo pijesh ……………………………………………………………… 24 m²

-

Depo perimesh …………………………………………………………… 26 m²

-

Depo frigo për mish ……………………………………………………… 15 m²

-

Depo frigo për perime ……………………………………………………. 15 m²
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7.9 Përdhesa
Përdhesa është dizajnuar sipas standarteve dhe kërkesave të pushuesve dhe vizitorëve të
liqenit.
Përdhesa përmban të gjitha elementet e dizajnura për siguri, komoditet dhe rehati të të gjitha
kategorive të pushuesve. Të gjitha
Në përdhes kemi të përjektuara gjithsej ………………………………… 2161 m²
-

Sigurimin

…………………………….. 15 m²

-

Hollin

…………………………….. 74 m²

-

Recepcionin

-

Sallen e pritjes ………………………

-

Administraten ……………………...…. 110 m²

-

Mjekun ……………..…………………..30 m²

-

Sherbimet per liqenin ……………………. 15 m²

-

Sallon andulimi për fermra……………….. 15 m²

-

Sallon ondulimi për mashkuj………………15 m²

-

Byfen …………………………………… 120 m²

-

Dyqane ……………………………………105 m²

-

Restauranin ………………………………. 380 m²

-

Kuzhinen me anekset përcjellëse ……….. 300 m²

-

Teresan a byfes ……………………………250 m²

-

Terasesn e restauranit ……………………. 330 m²

-

Ashensoret për musafir ………………….. 30 m²

-

Ashensoret për puntorët …………………. 40 m²

-

Shkallet energjente ……………………….25 m²

-

Tualetet ………………………………….. 105 m²

-

Qasjet e lehta për vizitoret

-

Qasje e leht edhe për persona me aftësi të kufizuara

………………………..… 22 m²
106 m²
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7.10 kati karekteristik ………………………………1085 m²
- dhoma njëshe (7 dhoma) ............................................................... 17 m²
- dhoma dyshe (9 dhoma) ................................................................ 23 m²
- apartman (8 apartmane) ................................................................ 48 m²
- apartman vip (1 apartman) ............................................................ 71 m²
- koridori ...................................................................................... 195 m²
- hostesat ........................................................................................ 67 m²
- komunikimi vertikal, emergjent ................................................... 105 m²
- tualetet ...........................................................................................27 m²

7.11 Ambienti i jashtëm
-

Oborri është projektuar që të domino gjelbërimi

-

Mbjellja e drunjëve me rritje të vazhdueshme të përshtatura me rrethinen

-

Bazeni në oborr

-

Pishina gjysmë olimpike në oborr me mundësi edhe të mbulimit me kostruksione çeliku për
shfrytzim edhe në stinët tjera të viti.

-

Ndërtesat për nevojat e notarëve të pishinës

-

Ndërtesa për shëbime për qytetaret, për argëtime në liqe

-

Shtegu i biciklistëve si dhe shërbime edhe me qëra të bicikletave

-

Doku për barka, jahte etj

-

Shetitore për pushuesit

-

Parku i lojrave për fëmij

-

Lojra e sportit besket boll, tenis.

-

Parking për vetura dhe autobus

-

Rrethoja për siguri të parcellës së hotelit

-

Sigurimi 24 h

-

Pllazha me shëbimet e veta (çadra, ulse, tavolina)

-

Tualete për pushuesit

58

8 Përshkrimi teknik i ndëteses në pika të shkurta për hotelit turistik malor

8.1 Konstruksioni i ndërteses
Ndërtesa është projektuar sipas standarteve statike të sistemi skeletor. Rasteret e shtyllava
nuk kalojn akset me tepër se 720 cm, kështu që edhe trajen nuk kalojn thellësi më tepër se 40
cm. Kemi edhe dy bërthamat statike të struktures BA tek ashensortet.

8.2 Bazamenti
Bazamenti i ndëteses së hotelit përbëhet nga themel pllaka dhe themelet shiritore. Pjesa e
bazes së bodrumit është themel pllak në trashësi 100 cm. dhe pjesa e përdheses është themele shiritore 80x80 cm. diletimi është sipas standarteve në 4000 cm .
Në bazament jan parapar edhe sipas detalit të paraqitur në projekt shtresa hirdoizoluese dhe
mbjojtje e tyre, si dhe drenazhimet për kullimi e ujrave.

8.3 Bodrumi
Bodrumi mbi bazament është me mure BA 30 cm dhe muret ndarëse të kthinave sipas projektit me blloka algjire. Pllaka mbi bodrum BA 20 cm. Muret ndarëse dhe tavanit të lyera
me llaq abrib dhe ngjyrosur me ngjyr të bardhë. Për ajrosje është parapar ventilimi artificial.
Qasja në bodrum është e mundur edhe me makina për bartjen inventarit dhe nevojave
ushqimore dhe sanitare.

8.4 Përdhesa
Përdhesa është komplet sistem skeletor që na jep mundësi për riorganizim edhe sipas nevojes që edhe mund të paraqitet. Përdhesa ka edhe një hapësir me të madhe të lartësi nga
dyshemeja në tavan ku H=380 cm, duke pa këtë lartësi do të jetë shumë më impazante përdhesa. Ndarjet e hapsirave janë me blloka algjire të suvatuara me abrib dhe të ngjyrosura me
ngjyr të bardhë. Kjo lartësi na jep edhe mundësi për vendosjen e instalimeve apo edhe
dekorimeve të tavanit. Ndriqimi natyral i është dhënë shumë rëndësi për faktin se hoteli
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gjendet në zonen malore dhe mundësia e pamjes së natyres është shumë e mire. Dy terasat
që janë në përdhes kan edhe qasje nga jasht me mundësi te frekuentimin me të leht të musafirve. Hyrja kryesore është me qasje nga rruga kryesore dhe e projektuar për qasje edhe
nga veturat.

8.5 Kati karekteristik
Kati karekteristik skeletor jep mundësi organizimi të leht. Ndarjet e dhomave dhe sanitarit
janë me blloka algjire të lyera së bashku me tavanin me llaq abrib të ngjyrosura me ngjyr të
bardhë. Ndriqimi natyral i të gjitha dhomave është shumë i madhë për pas pamje shumë të
hapur me ambientin e jashtëm. Të gjitha dhomat e musafirve kanë qasje në tersa për musafir
të shijojn ambientin sa më bukur. Parapetet e terasave janë projektuar nga BA dhe mundësia
për gjelbrim është e projektuar ku është paraqit edhe në detalin e terases. Ndarjet fizike të
terasave të dhomave të musafirëve janë nga xhami.

8.6 Kulmi
Kulmi është i rrafshtë me ramje sipas standarteve, dhe me shtresat hidroizoluese dhe mbrojtjet e parapara edhe në detalit e kulmit në projekt. Qajset në kulëm janë nga shkallët energjente dhe ashensorët me mundësi të leht të hyrje daljes. Parapet i kulmit nga BA për siguri
të puntorëve. Mundësia e shfrytzimit të kulmit është shumë e leht pasi që qasjet janë edhe
me ashensor dhe shkallë. Pra mundësia për aktivitete të ndryshme për shfrytzim është e
mirë.

8.7

Fasada

Fasada e ndërteses së hotelit është demit fasad me steropor 12 cm dhe shtresat sipas detalit.
Ngjyra e fasadës është ngjyr e bardhë që jepë nje pamje shumë të bukur në mes pyllit dhe
natyres së pastër në mes drurëve të pishes. Prapetët e fasadës janë të projektuara në mënyr
valzore sipas valëve të liqenit. Po ashtu parapetët e terasave janë projektuar që të gjitha të
gjelbrohen që të këtë në çdo teras ambient të gjelbër dhe freskues. Ngjyrat e parapetëve të
terasave është antracid që jep një fasad të bukur tek e bardha dhe gjebërimi natyror.
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8.8 Anekset shtesë
Anekset shtesë jashtë ndërteses së hotelit janë projktuar për ti shërbyer musafirët e hotelit
dhe pushuesit ditorë që do ti shfrytzonin pllazhën e liqenit. Ato janë tualete e jashtëme,
dhomat e zhveshjes për notarët e pishinës olimpike, ndërtesa për shërbimet e bicikletave,
varkave, motor skafëve, anijeve të vogla etj.

8.9 Organizimi i parcellës së hotelit
Një oborr me gjithësej 38,850

m² ku është i organizuar në mënyrën e detajuar për

shfrytzuar sa më bukur dhe duke ruajtur ambientin e gjelbruar. Disa parqe për lojra të
fëmijëve, pishina gjysmë olimpike,fusha të sportit basketboll, tenis, pishin, shteg bicikletësh,shetitore, plazha e organizuar afër liqenit, pushimore për të moshuarit, parkingje
për veturat e musafirëve, qasje për autobusët dhe tri parkingje për autobus, stacion autobusëve etj.
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